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Summary in English 
 
Introduction 
In the study of phonological impairment, a paradigm shift occurred in the late 
seventies when, in analysing linguistic data, researchers switched to descriptions 
taking linguistic theories into consideration. The results that those methods 
yielded have made their impact on clinical applications, too, and have led to a 
reassessment of diagnostic trends as well as of the design of therapeutic work. 
Research aimed at exploring phonological profiles included, in addition to seg-
mental analysis, also feature-level operations and, with the exploration of phono-
logical processes, it revealed the system underlying the errors committed, pointing 
at the dynamic dimension of that system. As soon as the pattern in children’s er-
rors was recognised, emphasis within therapy shifted to cognitive reorganisation 
and to an integration of speech as a medium of communication into the therapeu-
tic process, along with taking the active role of the child in language acquisition 
into account. 
 In this paper, some characteristic features of atypical phonological devel-
opment will be presented in terms of an approach that is in harmony with the 
above considerations. In interpreting my research results, I have made use of the 
insights of Generative Phonology, Natural Phonology, the Global Programming 
Principle, and Autosegmental Phonology. I have used Jakobson (1968), Gy. Szépe 
(1969), Stampe (1979), Grunwell (1987), Blumstein (1990), Szende (1991, 1992, 
1997), Kiefer (1994/2001), and J. Szépe (2000, 2003) as essential background 
literature. From among phonological models whose theoretical claims are embed-
ded in an account of the process of language acquisition, I have relied on Jakob-
son’s structuralist analyses and on Stampe’s work emphasising phonological 
processes of simplification, as well as on components of a biological model taking 
perceptual and physiological restrictions into account (Kent 1992) and on those of 
cognitive models that build the child’s active role into the process of acquisition 
(Fey–Gandour 1980, Leonard 1985). 
 My aim was to describe the segmental level of the productive phonological 
knowledge of atypically developing children above the age of 5;6. The acquisition 
level of mental representations suitably corresponding to the target system and of 
an articulatory program that makes its realisation possible was analysed using 
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linguistic data collected in the course of picture naming tasks. Atypical systems 
will be characterised by way of comparisons with the target adult system and with 





A total of 15 children, 4 girls and 11 boys, participated in my experiments on 
atypical language development. Their average age was 6;7 (5;6–7;7), and their IQ 
(measured by the Snij-ders–Oomen Nonverbal Test) fell within the average range 
(mean 94, st. dev. 85–116). Behind their atypical development, no organic, func-
tional, or psychosocial causes and no deficit of environmental speech stimuli 
could be attested. 
 The results of atypically developing children were compared to those rep-
resenting typical speech development between the ages of 3 and 6. In the latter 
experiments, 191 native Hungarian children participated who attended one of 




Data collection was based on a picture naming task. 
 
Material 
Problems of classification 
In the phonological classification of vowels, the articulatory features of tongue 
height (high, mid, low), roundness (labial, illabial) and backness (palatal, velar) 
have been taken into account, but the short/long opposition has been ignored, ex-
cept for the pairs /O/–/a:/ and /E/–/e:/. The inclusion of both members of the latter 
pairs of segments is justified by the fact that they differ not just in length but in 
other relevant features, too; “phonetically speaking, they are not members of a 
short/long pair but have distinct vowel qualities” (Nádasdy–Siptár 1994: 64). 
 In classifying the segments of the consonant inventory, I followed Tamás 
Szende’s classification in taking /c/ and /Õ/ to be affricates, /v/ to be a fricative, 
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and /j/ and /h/ to be approximants, and evaluated their occurrence in the data ac-
cordingly. My choice has been confirmed by the behaviour of these segments as 
observed in the data of the linguistic corpus. In particular, the fricative character 
of /v/ is supported by the fact that in word boundary adjacent positions, as well as 
in harmony processes, it behaves as voiced obstruents do in general, that is: in the 
environment of a following voiceless consonant, the voiceless member of the pair 
(defined in terms of voice opposition) is realised in the position corresponding to 
underlying /v/. Assigning /j/ and /h/ to one and the same phonological class is 
justified by their behaviour observed in cases of inconsistent incorrect pronuncia-
tion: they both occur as alternative realisations of a given segment. Classifying /c/ 
and /Õ/ as affricates is supported by the facts that, in incorrect pronunciation – 
similarly to replacements of segments unambiguously classified as affricates but 
unlike those of stops – the positions specified for /c/ and /Õ/ in the target adult 
form are filled by fricatives or more anterior affricates and that they can be di-
vided into their virtual constituents. Within the consonant inventory, the 
long/short contrast has been excluded from this study. 
 
Consonant clusters 
In word initial position, from among the possible biliteral clusters, those of vari-
ous stops with the flap /tr, dr, kr/ and of sibilant plus stop /St/ have been investi-
gated. In terms of coarticulation, these clusters belong to characteristically invari-
able sequences (Elekfi 1992: 15–17). Phonotactically, stop + flap clusters form 
typical word initial sequences; furthermore, /tr/ and /dr/ constitute articulatorily 
optimal arrangements. Although the cluster /St/ violates the Sonority Sequencing 
Principle (Törkenczy 1994: 276), native speakers do not consider it to be irreg-
ular. The two types of clusters do not have the same status with respect to syllable 
structure: the former constitutes a branching onset, whereas in the latter, /S/ is a 
constituent known as appendix that does not belong to the syllable onset (Törk-
enczy 1994: 287–293). 
 Word initial triliteral clusters are represented by a sibilant + stop + flap 
cluster /Str/ that, as Hungarian three-member clusters normally do, begins with an 
appendix /S/ followed by a branching onset (in this case, /tr/). 
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 Word finally, only two-member clusters figure in the test material: flaps or 
nasals with various stops /rt, rd, rk/ and /mb, nt, ng/, as well as nasal plus palatal 
affricate /nc/. With respect to coarticulation, flap + stop sequences do not undergo 
any process; in the case of /ng/, the /n/ is harmonised with the velar stop in terms 
of place of articulation ([g]); whereas for /nc/, the /n/ assimilates to the affricate 
(yielding [ù]; cf. Elekfi 1992: 18–19). All three types are branching codas within 
the syllable (Törkenczy 1994: 300–301). (However, given that /c/ is classified as 
an affricate here, the well-formedness condition saying that in nasal + affricate 
clusters the affricate can only be coronal (Törkenczy 1994: 304) is problematic.) 
 
Vowel clusters 
I have investigated vowel clusters in lexemes not divided by a morpheme bound-
ary. The list of items involving /Ou/, /ie:/, /iu:/, and /io:/ is as follows: autó ‘car’, 
kalauz ‘conductor’, hiéna ‘hyena’, hiúz ‘lynx’, rádió ‘radio’. 
 In the case of autó, opinions differ with respect to the phonological status 
of the second element of the word initial /Ou/ cluster. Some investigations suggest 
that this is an underlying hiatus that is (or may be) realised on the surface as a 
diphthong (Nádasdy–Siptár 2001: 172–174, Siptár 2002). Other researchers, how-
ever, seem to have found a sequence of two distinct syllable nuclei on the surface, 
too, even though the results show more vacillation than in the case of word inter-
nal /Ou/ clusters (kalauz) (Kassai 1999a). 
 The inclusion of hiéna, hiúz is justified by the phenomenon of hiatus reso-
lution. In the case of vowel clusters involving /i/, hiatus resolution is obligatory. It 
is implemented by inserting a j-like linking sound that, both in terms of intensity 
and duration, differs from the realisation of an underlying /j/: it is both weaker and 
shorter. Pronunciations involving a full-fledged [j] do not occur in educated stan-
dard speech (Elekfi 1992: 71, Nádasdy–Siptár 2001: 174–175). 
 The realisation of [Ou] in kalauz may be interesting partly in comparison 
with autó where the effect of phonetic position in language acquisition can be 
studied, and partly it measures children’s skill in obeying the target regularity that, 
in a sequence of [+ round] segments, yod-insertion is illicit in guarded speech. 
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 The inclusion of rádió is partly explained by a wish to cover word final 
clusters, and partly by the fact that opinions differ with respect to the syllable 
count of the cluster (both in the case of adults and in that of 6-year-olds), although 
not to the extent that they do with respect to the cluster in autó (Kassai 1999a,b,c). 
 
Evaluation 
The data obtained have been evaluated in terms of preferred phonetic position, the 
size and composition of the phoneme inventory, variability, as well as the type 




Just like in the case of typical development, phonetic position does have an effect 
on the correct realisation of phonemes, but the various segments are affected in 
diverse degrees. Also, average values differ across individual subjects. Distribu-
tion over phonetic positions is balanced in the case of voiceless bilabial [p] and 
voiceless dentialveolar [t]; they occur correctly in all three positions with all chil-
dren. Segments falling under a significant (>25%) effect of phonotactic restric-
tions are word initial [z], word internal [s, h], and word final [f, v, →, l], as well as 
[d] in both extreme positions (but especially word finally). In the case of typical 
development, positional restrictions can be observed for initial [g, z, J, Õ, j] and for 
final [d, v, ù], whereas the word-internal position is unaffected by simplification. 
With respect to [v], this is observable until age 4;6, and for [d, ù, j] until age 4; in 
the case of the other segments mentioned, simplification is not typical after the 
age of 3;6. The differences between the groups studied can be pinpointed in three 
respects: in the identity of the positions and of the segments concerned, as well as 
in the permanence of restrictions. The facts that (i) restrictions are valid in word 
internal positions as well as in boundary-adjacent positions, (ii) voiceless seg-
ments are involved along with voiced obstruents and sonorants, and (iii) the per-
sistence of restrictions beyond age 2 in the case of segments observed to be in-
volved in typical development, too, suggest that behind atypical simplifications 
there are processes that deviate from typical ones, and emphasise the long-term 
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persistence of effects eliciting typical simplifications. The existence of phonotac-
tic restrictions is a documented feature of atypical phonological development and 
is assumed to be a surface exponent of a motor programming problem due to neu-
rological dysfunction (Grunwell 1988). 
 
Segmental system 
The productive phonological skills of the children under study here exhibit sig-
nificant delay as compared to age-related expectations. Correct pronunciation 
rates reflecting the complexity of the system are especially low with respect to 
consonants. The 75% acquisition threshold is reached by /p, b, t, k/ among stops, 
/f, v, s/ among fricatives, /m, n/ among nasals, as well as the lateral and the voice-
less approximant, whereas the class of affricates and the flap are absent. 90% of 
the children have only stops and nasals in their phoneme system, the former repre-
sented by the segments /p, b, t, k/, and the latter by /m/. Within the phonological 
classes under construction, place differentiation (of posterior segments) and/or 
voicing opposition (for each place of articulation) have not yet been established. 
 On the basis of frequency values, the acquisition of post-alveolar fricatives 
and affricates, palatal affricates, the flap and the palatal nasal is problematic for 
more than 50% of the children. 
 Segments that were mispronounced by the majority of our subjects are 
among those appearing late during typical development, too. Nevertheless, by the 
age of 6, they can be taken as 90% acquired – with the exception of [J] and [r] – 
by typically developing children. 
 In comparison with the typically developing system, the order of segment 
acquisition can also be seen to exhibit differences: (1) During typical develop-
ment, the lateral gets integrated in the system (75% acquisition level) after the 
voiced velar stop, together with the voiceless post-alveolar fricative, the palatal 
nasal, and the affricates (by age 4); however, for most of the atypically developing 
children, the lateral presents no problem, as opposed to the rest of the segments 
listed. (2) Inter-child differences with respect to the voicing distinction of velar 
stops are less pronounced in all age groups of typically developing children be-
tween ages 3 and 6 than can be observed with atypically developing children. (3) 
Among sonorants, anterior nasals are one of the earliest acquired type, they show 
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a 100% acquisition level before age 3; and [j] is 90% acquired by the age of 3;6 – 
but in the two years older atypical sample, neither segment reaches the 90% ac-
quisition level. 
The system of vowels has fully taken shape according to the 90% criterion. 
Incorrect pronunciations suggesting lack of acquisition occur with just a few chil-
dren; the segments involved are [y(:)], [O], [ë(:)], and [u(:)]. In typical develop-
ment, the latest vowels to integrate into the system are /y(:)/ and /ë(:)/. 
 
Variability 
One of the most frequently committed errors of atypically developing children, 
involving 93% of them, is variable pronunciation during which a given segment is 
realised as an array of distinct speech sounds in the various contexts. Underlying 
this phenomenon we find a nonsegmental organisation of the mental lexicon, 
unlike in adults. Variability is a kind of error characteristic of typical development 
until age 4, and in the stage between 3 and 4 it involves velar stops, fricatives, 
affricates, and the flap. Factors influencing actual realisation are the place of ar-
ticulation and voicing features of the segments in the environment of the target, as 
well as its phonetic position. In the atypical sample, variable pronunciation also 
involves nasals, laterals, and approximants. The children are capable of correctly 
pronouncing most of these segments in some cases, in other environments, sug-
gesting that the obstacle to correct representation is not their inability to articulate 
the given segment. 
 The occurring speech sounds exhibit various degrees of coincidence with 
the feature combination of the target. In the case of obstruents, most of the real-
ised speech sounds belong to the phoneme class of the target but they assimilate to 
the environment in terms of voicing and/or place of articulation. Most of the real-
ised sounds are voiceless and anterior. Realised sounds belonging to a different 
phoneme class are also segments of classes that appear earlier on during develop-
ment and are in a developmental connection with the target class. These types of 
variable pronunciation exhibit a systematic pattern. 
 Among non-target-class realisations, it is worth noting that the voiced ap-
proximant [j] tends to represent voiced fricatives and that /v/, unlike other voiced 
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fricatives, is never represented by an affricate. The phenomenon tallies with the 
data in the literature concerning the dual nature of /v/ and /j/. 
 Within the class of affricates, the segments that are traditionally taken to 
be affricates and the segments whose affiliation is debated behave in two different 
manners with respect to variability. Alveolar and post-alveolar affricates are real-
ised as homorganic (or anterior) stops or fricatives or else as an affricate whose 
place of articulation differs from that of the target. On the other hand, palatal af-
fricates are not typically realised as fricatives. The conspicuous presence of frica-
tives in the case of traditional affricates and their lack in the case of debated affri-
cates suggest a difference in their lines of development. However, the fact that 
both groups of affricates may be realised as affricates of some other place of ar-
ticulation strengthens the similarity between the alveolar/post-alveolar and the 
palatal affricates. 
 The frequent realisation of traditional affricates as stops or fricatives, the 
“affricate split” that can be observed in both typical and atypical development, as 
well as, in certain environments, realisations that are articulatorily appropriate but 
functionally immature, show that from the point of view of the developing system 
one cannot ignore the role of the two components (stop and fricative) that can be 
spotted in the acoustic input and that have been acquired previously. It is imagin-
able that the acquisition of the affricate representation requires the integration of 
sets of phonetic features characteristic of the two components and defining two 
different natural classes in themselves. The integrated auditory impression gains 
its own linguistic function by differentiation from the corresponding stop. The late 
appearance of the segmental representation of affricates may be explained by that 
line of development, requiring more complex processing than stops or fricatives 
do. 
 Sonorants show a different pattern of behaviour from that of obstruents. 
With the exception of the voiced approximant, each sonorant may be realised by a 
segment of the same class that was acquired earlier, but they have no unambigu-
ous dominance over segments belonging to another class, acquired earlier, that are 
not in a developmental connection with the target. In that respect, sonorants ex-
hibit a lower degree of systematicity. 
 Variability is a clinically important type of error; taking its character (and 
especially its systematic nature) into consideration is a significant component of 
  12
detecting the severity of the language impairment at hand. In order to determine 
whether or not such systematic variability is progressive, however, the examina-
tion has to be repeated after a certain period of time. 
 
Processes of system simplification 
The next type of error is system simplification, resulting in lack or neutralisation 
of one or several contrast(s) and thereby in a lower degree of complexity of the 
system. Processes of system simplification can be classified into three subtypes, 
just like in the case of typical development. The most frequent process, character-
istic of some 87% of the children, is consistent system simplification whereby a 
segment is invariably realised as the same speech sound, irrespective of context or 
position: one that is simpler than the target (hence resulting in lack of opposition 
as far as the feature combination of the representation is concerned). During typi-
cal development, such simplification processes cease to be characteristic of the 
child’s speech production from age 5;6 onwards. 
 Types of consistent system simplification occurring in the atypical sample, 
in decreasing order of frequency, are fronting of the post-alveolar fricative to the 
alveolar area, approximantisation of the flap, fronting of the palatal nasal to the 
dentialveolar area, stopping (plosivisation) of the palatal affricate, lateralisation of 
the flap, and devoicing. 
 From such simplifications we can infer which particular stage of develop-
ment, in the acquisition of these segments, currently characterises the atypical 
group of subjects. Thus, fricatives and nasals are in the stage of differentiation 
with respect to place of articulation, suggesting the lack of the feature value 
[+high] in their representation. In the acquisition of affricates, anterior vs. palatal 
affricates are not only characterised by differing developmental paths, as in the 
case of typical development, but also by temporal asynchrony. In the case of the 
palatal affricates, the path of development (just like in the typical case) is differen-
tiation from corresponding stops. Their temporal coordination with the appearance 
of the palatal nasal may be due to the acquisition of the palatal place of articula-
tion. The explanation of their developmental path (that differs from that of alveo-
lar and post-alveolar affricates) may lie in a peculiarity of the articulation and per-
ception of those two sounds. Their perception is characterised by the fact that their 
specific acoustic impression arises on the basis of their stop phase. In terms of 
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articulation, since their average duration is shorter than those of [ts] and [tS] (Kas-
sai 1980), the innervation instructions per time unit have to be more differentiated. 
To reach the appropriate acoustic result, very fine-tuned motor coordination is 
required in the articulation of affricates in general. Hence, for [c] and [Õ], children 
more easily deviate in the direction of plosive articulation. It can be assumed that 
in acquiring these consonants, the child aims at differentiation from plosives, both 
perceptually and articulatorily. These facts, as well as the irregular variants char-
acteristic in the case of [c] and the strong influence of phonological context, cou-
pled with low frequency of occurrence, make it difficult for a unified perceptual 
impression to take shape and may account for the late appearance of these sounds 
both in representation and in production. 
 The segments traditionally classified as affricates – as can be inferred from 
their low correct pronunciation rates and high variability values in the atypical 
sample as well as the lack of consistent simplification processes suggesting the 
successful acquisition of their phonetic features – have not yet reached the devel-
opmental stage of segment-based organisation. 
 The flap is in the stage where the contrast making its differentiation from 
the lateral or, alternatively, from the voiced approximant possible is being ac-
quired. 
 Unlike in typical development beyond age 3, another characteristic devel-
opmental process of atypically developing children is differentiation by voicing 
among stops and fricatives. 
 In the atypical sample, unlike in typical development between 3 and 6 
years of age, errors resulting in simplification of the vowel system also occur. A 
simplification process observable with more than half of the children is lowering, 
suggesting the underdeveloped status of the phonetic feature carrying information 
about the manner of articulation of vowels, more specifically, about the vertical 
movement of the tongue (i.e., tongue height). 
 
A further process of system simplification characteristic of this group of subjects 
is context-dependent devoicing that concerns obstruents and manifests itself in the 
neutralisation of voicing contrasts in word boundary adjacent positions. Similarly 
to typical development, two types occur, word initial and word final obstruent 
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devoicing. Such simplification characterises the production of 60–60% of the 
children. Word final devoicing is a characteristic process of typical development 
between 3 and 6 years of age, whereas word initial devoicing can be observed 
with varying frequency, its occurrence or suppression may possibly be explained 
by factors other than age. In the atypical sample, word initial devoicing is a proc-
ess that concerns several different segments, unlike in typical development. In 
most cases, it is plosives that get devoiced. Context-dependent devoicing occur-
ring indiscriminately in both word boundary positions confirms the above claims 
made with respect to the difficulties of acquisition of voiced segments. 
 
Interactional simplifications 
Among context-bound simplifications, structure repetition based on repeated ac-
cess to place and manner of articulation features is a frequent process of atypical 
development, whereas structure reorganisation based on feature mispositioning is 
rare. Errors due to the interaction of paradigmatic and syntagmatic effects can be 
observed in typical development, too: structure reorganisation is rare in the age 
range between 3 and 6, while structure repetition is a process of simplification that 
remains characteristic until the age of 4. 
 In the atypical sample, the linguistic unit involved in structure repetition 
may be a phonetic feature or else a speech sound differing from the target in one 
or two of its properties. What most frequently occurs is feature harmonisation – in 
particular, voicing harmony; but simplifications resulting in repeated access to a 
place or manner of articulation feature are also widespread. Segment-sized har-
monisation processes constitute the second most frequently occurring type. In 
typical development between 3 and 6 years, assimilation in place of articulation is 
the most often occurring type of simplification, whereas voicing harmony and 
repeated access to a whole segment are simplification types that occur in a few 
cases only. 
 The data of atypical structure simplification are as follows. In voicing as-
similation, voiceless segments influence voiced ones in most instances, and the 
segment concerned is an anterior plosive in the majority of cases. On the basis of 
an analysis of deviant data, it can be assumed that regression occurs in voicing 
differentiation within word forms in cases where the underlying form contains a 
segment that is acquired late (or is just being acquired), or where the structure of 
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the word involves a sequence that sets higher demands on the processing capacity 
of the child. Within harmony processes, the frequent occurrence of segments in-
volving the feature value [–voice] and their important role in directing feature fill-
up provide us with further evidence supporting our earlier claims with respect to 
the acquisition of voiced consonants by atypically developing children. 
 In place assimilation processes, the trigger tends to be the segment whose 
articulation is the more anterior of the two; the target segments are nasals in most 
instances. In cases of repeated access to a manner feature, the process is triggered 
by a [–cont] segment, and the undergoer tends to be a fricative. Realised deviant 
word forms suggest the difficulty of differential application of place of articula-
tion within a word form on the one hand, and that of applying a later-acquired 
manner feature together with earlier-acquired ones within the same word form, on 
the other. 
 Segment-sized changes are mostly single-tier ones, in a majority of cases 
repeated access to the place of articulation feature(s) concerned results in the oc-
currence of the trigger segment in another position of the word form, too. The 
relatively high number of errors involving the nasality feature is conspicuous, 
especially in view of the fact that that distinction belongs with those acquired dur-
ing early language development. Its importance is also shown by the fact that in 
the case of homorganic or near-homorganic nasal and oral sounds the difficulty of 
word form internal differentiation asserts itself even across an intervening sylla-
ble. 
 The syllabic position of harmonising segments is identical (except in cases 
of contact assimilation): the prominent position is that of syllable onsets. The role 
of syllabic positions, especially that of the onset, in influencing the occurrence of 
interactional errors is also supported by error elicitation experiments (Shattuck-
Hufnagel 1992) and by Hungarian aphasic data (Szépe 2000, 2005, 2006b). 
 The directionality of structure repetition is left-to-right in most cases. The 
issue arises (and deserves further study) of whether the factors underlying that 
directionality are purely linguistic ones (like phonological properties of the given 
word form, the child’s phoneme inventory, or the process of acquisition), or else 
the phenomenon is a more general one and suggests an impairment of implemen-
tational processes. In the latter case, inability to switch rules in decision situations 
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necessary for sequence planning (for lack of proper functioning of the frontal or 
prefrontal lobes) may result in perseverational realisations. 
 
Structural simplifications 
There are seven ways in which atypically developing children may deviate from 
adult-language word forms by way of structural simplifications. Among those 
error types, consonant cluster reduction is a kind of simplification that also char-
acterises typical development up to the age of 5;6, while vowel cluster simplifica-
tion and word final consonant deletion can be observed but are not characteristic 
of typical development between the ages of 3 and 6. Boundary marking, syllable 
deletion and syllable insertion, as well as word initial consonant deletion are 
(characteristically) non-occurring in typical development between 3 and 6 years of 
age. 
 In the atypical data, structural simplification most frequently occurs as 
consonant cluster reduction (in 93% of the children); group-specific simplifica-
tions also include word final consonant deletion and boundary marking. 
 From the nature and frequency of simplifications we can draw conclusions 
concerning the atypically developing children’s productive knowledge of phono-
logical rules. On the basis of consonant cluster simplifications and word final con-
sonant omissions, the following can be said with respect to their syllable structure 
rules/constraints. As in the case of typical development, the application of those 
concerning branching onsets and initial appendix + branching onset sequences are 
the most problematic for most children; they are followed by those concerning 
branching codas (depending on the quality of segments making up those struc-
tures) or initial appendices. Unlike in typical development, the appearance of co-
das in production, that is, the use of closed syllables, is aligned with that of initial 
appendices. In the typical course of development, on the other hand, the former 
predates the latter by several years. 
 
The acquisition of consonant clusters is influenced, along with their position in 
syllables, by the quality of the segments that make them up.Of the clusters under 
study here, only the structural representation of word final /nt/ and /ng/, as well as 
that of /nc/ can be said to be established in terms of the criterion stated. However, 
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the frequency data of reductive simplifications correspond to their order observed 
in typical development: they are the most frequent in the case of syllable initial bi- 
and triliteral clusters involving a flap, followed by syllable final two-term clusters 
involving a flap, and then by word initial /St/. Atypically, though, word final /nd/ 
reduces more often than other nasal + plosive clusters do. Among stop + flap clus-
ters, the data of /kr/ fit into the claim that sequences involving distant places of 
articulation tend to be difficult (since their articulation is not optimally ordered, 
cf. Kassai 1981). Given that the process whereby representations take shape cru-
cially involves feedback of one’s own motor behaviour (articulation), the articula-
tory properties of the target and the child’s insufficient articulatory skills may 
explain the late appearance of the structural representation of those sequences. 
 The reduction pattern is the same as in typical development: apart from 
sporadic exceptions, it is the unmarked segment that is realised. 
 In the development of consonant clusters, errors pointing toward the pe-
riod of transition between the emergence of their structural representation and the 
appearance of their correct production can be found among atypical data, too. In 
deviant word forms, similarly to typical errors, and in compliance with the Global 
Programming Principle, all the features assigned to the sequence are activated but 
are not yet positioned (correctly). 
 
On the basis of the frequency data of vowel cluster reduction, the occurrence of 
nucleus-only syllables (and hence the use of syllable concatenation rules that 
make a deviation from canonical CVCV sequences in the direction of more devel-
oped word forms possible) can be used as an indicator of the productive skills of 
the children. 
 The acquisition of vowel clusters is affected by the position of the cluster 
and the quality of the segments making it up. The frequency of reductive simplifi-
cations suggests that the structural representation of word internal /Ou/ and /iu:/, as 
well as that of word final /io:/, have been established in all children; what is prob-
lematic for most of them is the acquisition of word internal /ie:/ and word initial 
/Ou/. On the basis of correct pronunciation rates, however, it is only word internal 
/iu:/ that can be taken to have been acquired. In typical language development, 
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too, /iu:/ and /io:/ are among the sequences acquired the most early, while word 
initial /Ou/ and /ie:/ are those acquired the latest. 
 Given that the articulatory movements necessary for the production of the 
individual vowels involved have presumably reached the level of coordination 
required for phonetic implementation for all children participating in this study, 
errors will partly be based on acoustic properties of the sequences (and hence their 
perceptual properties that are of crucial importance with respect to acquisition), 
and partly on articulatory problems inherent in pronouncing adjacent vowels, in 
particular, the underdeveloped character of the fine motor coordination that is 
necessary for implementing the slight differences between the articulatory settings 
required for /i/ and /e:/. However, another prerequisite for the correct production 
of word forms involving vowel clusters must be the child’s ability to recognise 
and produce word forms that deviate from those used in early child language, 
made up exclusively of CV sequences. 
 On the basis of phonetic characteristics of erroneous word forms belonging 
to the “miscellaneous” category, we can assume that the process of hiatus resolu-
tion plays an important role in the acquisition of word forms containing adjacent 
syllable nuclei (in unstressed positions), and that it can be seen as a transitional 
stage of development between the reduction and the correct production of such 
sequences. Hiatus resolution may play an important role in the development of 
child language vowel clusters by resulting in CVCV word structures that charac-
terise an earlier stage of development (or rather, in terms of the cognitive model, 
the acquisition of words involving a hiatus complies with that pattern, too). The 
voiced segment appearing as a hiatus filler represents articulatory simplification 
by maintaining voice production between the two vowels, therefore the child con-
structs output constraints on the basis of his/her own production in that way. That 
hiatus resolution is not (exclusively) a consequence of perception can be guessed 
from non-normative occurrences. The transformation of hiatus filling [j] due to 
harmonisation can be explained on the basis of the Global Programming Princi-
ple: in word forms that contain a position for the j in their structure, fine tuning 
does not take place. 
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 In acquiring word initial [Ou], due to its phonetic position, it is not the 
“treatment” of hiatus that is the primary problem but rather the discovery of the 
phonological status of the second constituent in the face of perceptual effects. 
 Errors that differ from those observed in typical development can be ob-
served in the case of word internal /Ou/. Deviant word forms possibly due to a 
processing problem (homogeneous inhibition), however, do not reflect the general 
characteristics of the acquisition of vowel clusters. 
The syntagmatic use of phonetic properties serving enhancement of word bounda-
ries can be spotted in the process of simplification involving boundary marking. 
The enhancement of boundaries results from word initial and/or word final occur-
rences of the features [–cont] or [– voice]. Boundary enhancement in the form of 
devoicing, as well as frequent sonorant deletion in word final position, raise the 
question of whether the latter can be interpreted as a special way of boundary en-
hancement. 
 Sequencing errors occurring in the form of syllable insertion or deletion 
indicate a motor programming deficiency of speech production. 
 The errors committed by atypically developing children may result in re-
alisations that are hard to make sense of and that are characterised by several 
types of simplifications within the same word form or are due to an individual 
strategy of implementing a contrast or a phonological rule. Structural simplifica-
tions that cannot be explained in terms of developmental factors include word 
initial consonant omissions whereby syllable onsets are deleted, even though they 




The properties we have observed in the data, in particular, limited segment inven-
tory, the lack and/or neutralisation of certain oppositions, as well as limited appli-
cation of phonotactic rules, are general characteristics of atypical phonological 
development. The results of the present study deviate from research results re-
ported in the literature (concerning English children) in four respects: glottal stops 
never occur as atypical realisations; the voicing contrast is vulnerable; word final 
consonant deletion concerns nasals, too; and, in addition to simplification proc-
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esses documented in the literature, Hungarian deviant word forms also involve 
boundary enhancement whereas deletion of unstressed syllables does not occur. 
 Most error types coincide with those found with younger but typically de-
veloping children. Nevertheless, simplifications that do not have a counterpart 
there also occur (word initial consonant omission; realisations of phonemes that 
deviate from the target phoneme both in place and manner of articulation; idio-
syncratic errors). 
 With respect to the emergence of the phoneme system, in particular, dur-
ing the acquisition of consonants, factors that influence the acquisition of /l/ do 
not play a significant role in the age range under study of atypical development, 
whereas voicing contrast, as well as phonetic, phonological, and motor program-
ming characteristics making the differentiation of sonorants possible constitute a 
factor hindering the acquisition of segments for most children. Frequent omission 
of voicing distinctions and simplifications concerning nasals are deviations ob-
served in the case of aphasics, too. In terms of a grammatical approach, they can 
be accounted for by defective timing (synchronisation) of the various feature tiers 
representing mutually independent articulatory events. Such defective alignment 
can be related to operational deficiencies of one of the subsystems of the phonetic 
level of representation affecting the physical properties of sound sequences in 
ways that are not in accord with phonological planning (Blumstein 1990). 
 Phenomena observable in structure repetition – in particular, segment 
choice in an informationally underdetermined position that depends on the gov-
erning sound property but is in accordance with the phoneme inventory of Hun-
garian, single-tier changes concerning mutually dependent phonetic features, as 
well as feature synthesis and structure reorganisation characteristic of a transi-
tional phase of the acquisition of clusters – can be explained in terms of phono-
logical theories that make multidimensional representation of word forms possi-
ble. 
 The general aim of atypical processes (just like in the case of child lan-
guage and aphasia) is simplification whereby the atypically developing child cre-
ates adult-language word forms from a smaller set of elements or produces a se-
quence that is simpler than the adult target, irrespective of the number of elements 
relied on. In the latter case, the occurring types are as follows: (1) reduction of a 
consonant cluster; (2) word final consonant omission; (3) boundary enhancement; 
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(4) harmonisation of constituents of structures; (5) changes in the order of con-
stituents; (6) reduction of a vowel cluster; (7) syllable deletion; (8) syllable inser-
tion; and (9) word initial consonant deletion. 
 Paradigmatic and syntagmatic processes that can be distinguished within 
the deviant word form, simplifications that cannot be explained away by phonetic 
factors, the transitional stage of development described with respect to consonant 
and vowel clusters, as well as variable errors and the phonological properties of 
hard-to-interpret word forms all reveal an organisation of the acquisition of the 
phoneme inventory in terms of a global program and can be seen as independent 
evidence for the Global Programming Principle. 
 The symptoms of phonological deviations that can be pinpointed in this 
description, classified with respect to the levels of global programming and sub-
sequent fine tuning, also make it possible for us to construct a typology according 




In this dissertation, atypical linguistic data have been compared to the target adult 
system, as well as to data coming from two control groups of typically developing 
children, one in the same age range and one in an earlier stage of their develop-
ment, between 3 and 3;6 years of age. The results thus obtained should be com-
plemented by exploring within-system interdependencies, by drawing conclusions 
from individual case studies. In addition to a more nuanced description of atypical 
phonological development, such system-internal findings (e.g., implications and 
cooccurrences of simplifications, the functional load of individual segments, sys-
tem symmetry) might be useful in determining its subtypes, too. 
 Our understanding of universal and language specific issues of atypical 
phonological development, as well as that of related issues formulated in terms of 
dichotomies of delay and deviation as compared to typical development, may be 
further refined by an analysis of contrast acquisition. The theory of hierarchical 
contrast acquisition as originally proposed by Dinnsen (1990, 1992) formulates 
(allegedly universal) implicational laws of the appearance of phonetic contrasts. 
His typology has been applied to several languages and, in addition to confirming 
Dinnsen’s levels of development, various language specific factors have also been 
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found. At present, I am working on an application of the Dinnsenian typology to 
the Hungarian data of language development, also trying to find out if the implica-
tions of phonetic contrast acquisition are also relevant for phonological opposi-
tions. 
The determination of the role of the age range between 3 and 6 years in the 
acquisition of word internal consonant clusters and the investigation of the pro-
ductive knowledge of the corresponding phonotactic rules in atypical language 
development may further enrich the descriptive data explored here. The material 
compiled for the investigations reported in this dissertation contains seventeen 
word forms directed at the study of bi- and triliteral word internal consonant clus-
ters. 
 The acoustic analysis of data of typical language development, especially 
the exact determination of acoustic parameters of context-dependent devoicing, 
may help us justify claims about language specific simplification. The examina-
tion of “subtle” deviations (Leonard 1985) in atypical developmental data as 
documented in the literature will make it possible for us to recognise attempts and 
strategies in atypical development that are perceptually non-accessible but are 




















A fonológiai zavar tanulmányozásában a 20. század 70-es éveinek második felé-
ben következett be az a szemléletváltás, amelynek eredményeként a kutatók a 
nyelvi adatok elemzését illetıen a nyelvelméleteket figyelembe vevı leírásra tér-
tek át. Az e módszerekkel feltárt eredmények a klinikumra is hatással voltak, és a 
diagnosztizálási szempontok, valamint a terápiás munka megtervezésének átérté-
keléséhez vezettek. A fonológiai profil feltárására irányuló kutatások a 
szegmentális elemzésen kívül a jegy szintő mőködésekre is kitértek, a fonológiai 
folyamatok vizsgálatával pedig a hibázások mögött meghúzódó rendszerszerőség-
re, továbbá a rendszer dinamikus dimenziójára mutattak rá. A gyermek hibázásai-
nak megismerése a terápia tekintetében a kognitív reorganizációra, valamint a 
beszéd mint kommunikációs médium terápiás folyamatba integrálására helyezte a 
hangsúlyt, a gyermek elsajátításban betöltött aktív szerepének figyelembe vétele 
mellett. 
Dolgozatomban a fenti elemzési szempontoknak megfelelı nyelvészeti 
megközelítésben kívánom az atipikus fonológiai fejlıdés jellemzıit bemutatni. 
Célom az 5;6 évesnél idısebb gyermekek produktív fonológiai tudásán belül a 
szegmentális fonológiai szint leírása. A target rendszernek megfelelı mentális 
reprezentáció és az annak realizálódását lehetıvé tevı artikulációs program elsajá-
títottságát képmegnevezés során nyert nyelvi adatok felhasználásával elemzem. A 
rendszer szegmentális jellemzésén kívül a fonotaktikai szabályok elsajátítottságá-
ra, valamint a hibázások módjára térek ki. Az atipikus rendszert a target felnıtt, 
valamint a fejlıdı rendszerrel való összehasonlításban jellemzem. Az utóbbi 
szempontnak való megfelelés érdekében 191 tipikus nyelvfejlıdéső 3─6 éves 
gyermektıl győjtöttem nyelvi adatot és elemeztem a fenti szempontok alapján, 




Az értekezés megírását többéves kutatómunka elızte meg. Köszönettel tar-
tozom mindazoknak, akik szaktudásukkal, építı kritikai megjegyzéseikkel, illetı-
leg támogató együttmőködésükkel segítették munkámat. Elıször is köszönöm az 
adatközlıknek, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztési Módszer-
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tani Központ, ezenkívül a kaposvári Pécsi és Szántó utcai, valamint a Nemzetır-
sori óvoda óvodásainak lelkes együttmőködését, valamint szüleiknek a hozzájáru-
lást a vizsgálat elvégzéséhez. Köszönöm Rosta Katalinnak, az ELTE Speciális 
Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztési Módszertani Központ intézményvezetıjé-
nek, valamint az intézmény logopédusainak és óvónıinek, ezenkívül Máté Márton 
Gergıné és Kovács Éva óvodavezetıknek és a három kaposvári óvoda óvónıinek, 
hogy a hónapokig tartó anyaggyőjtés feltételeit megteremtették, és az elıkészítés-
ben segítségemre voltak. Köszönöm Bácsi Jánosnak, hogy a vizsgálati anyag ösz-
szeállításához a munkaközössége által létrehozott Gyakorisági szótárt rendelkezé-
semre bocsájtotta. Köszönöm Fehérné Kovács Zsuzsa, fıiskolai docensnek és 
Lırik József, fıiskolai adjunktusnak, hogy megerısítettek munkám szakmai fon-
tosságában. Köszönöm Milisits Gábor PhD, tudományos munkatársnak, hogy 
segítségemre volt a statisztikai feldolgozás során felmerülı kérdések 
meválaszolásában. Köszönöm Szépe Györgynek, a nyelvtudomány doktorának, 
egyetemi tanárnak tanácsait és segítıkészségét, valamint, hogy lehetıvé tette a 
témavezetımmel való kapcsolat felvételét. Köszönöm Kassai Ilonának, a nyelvtu-
domány doktorának, egyetemi tanárnak a vizsgálattal és az adatok feldolgozásával 
kapcsolatos szakmai tanácsait. Köszönöm Szende Tamásnak, a nyelvtudomány 
doktorának, tanszékvezetı egyetemi tanárnak szakmai tanácsait, valamint a 
spektrogramok elemzéséhez nyújtott segítségét. Köszönöm Siptár Péternek, a 
nyelvtudomány doktorának, egyetemi docensnek az angol nyelvi összefoglalóhoz 
főzött szakmai észrevételeit, valamint a fordításban nyújtott nélkülözhetetlen se-
gítségét.  
Legfıképp pedig köszönöm témavezetımnek, Szépe Juditnak, a nyelvtu-
domány kandidátusának, tudományos fımunkatársnak a vizsgálati anyag összeál-
lításában, az adatok értelmezésében, az értekezés megszerkesztésében nyújtott 
fáradhatatlan segítségét, valamint, hogy elısegítette, hogy kutatási eredményeim-
rıl több fórumon is beszámolhassak. Hálásan köszönöm továbbá, hogy szakmai 







1. Elméleti áttekintés 
1.1. Fonológiai elméletek 
A tipikus nyelvfejlıdés tanulmányozása, az adatok elemzésének módszere a fono-
lógia különbözı elméleteinek figyelembevételével fejlıdött ki. Ez a gyakorlat 
annak ellenére alakult így, hogy a fonológiai elméletek egy már elsajátított fono-
lógiai rendszer sajátosságain alapulnak, a nyelvész egy „internalizált rendszerrıl 
állít fel hipotézist” (Chomsky 1999: 168), ezért vitatható, hogy alkalmas-e a fejlı-
dı nyelvi rendszer modellálására.  
A továbbiakban azokat a fonológiai (rész)elméleteket tekintem át röviden, 
melyek legnagyobb hatással voltak a klinikai fonológiakutatás gyakorlatára, ille-
tıleg amelyeknek szemlélete saját kutatási eredményeim értelmezésében segítsé-
gemre volt. A feldolgozás során Jakobson (1968), Szépe Gy. (1969), Stampe 
(1979), Grunwell (1987), Szende (1991, 1992, 1997) és Szépe J. (2000, 2003) 
munkáit használtam fel. 
 
Generatív fonológia  
A generatív fonológia szemlélete szerint a fonéma kisebb egységekbıl, a megkü-
lönböztetı jegyekbıl épül fel. E jegyek kétértékő tulajdonságok, ábrázolásuk szo-
kásos formája [±tulajdonság]. Egy nyelv fonémarendszerének bármely elemét 
jellemezni lehet a nyelvre jellemzı megkülönböztetı jegyek két értékének egyi-
kével. A plusz érték a tulajdonság jelenlétére utal a hiányával szemben. Kevesebb 
tulajdonság létezik, mint ahány fonéma. Bizonyos fonémák osztoznak néhány 
tulajdonságban, ezek a fonémák természetes osztályt alkotnak.  
Bizonyos tulajdonságkombinációk természetesebbek, mint mások. A gene-
ratív fonológiában a jelöltség fogalmával ragadják meg ezt a jelenséget, s alkal-
mazásával bizonyos tulajdonságértéket jelöltnek vagy jelöletlennek lehet minısí-
teni attól függıen, hogy milyen értékő más tulajdonság kombinációjában szerepel. 
A zöngétlen zárhang például természetesebb, mint a zöngés. A zöngétlenség tehát 
jelöletlen tulajdonság a zárhang számára. A jelöltség fogalma szekvenciára is al-
kalmazható. Mássalhangzó-kapcsolatban például a kapcsolat egyik eleme termé-
szetesebb, mint a másik. A /tr/ kapcsolat esetében a /t/ a jelöletlen, a /r/ a jelölt 
tagja a kapcsolatnak. 
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Angol nyelvterületen a leggyakrabban alkalmazott rendszer Chomsky–
Halle (1968) megkülönböztetıjegy-rendszere. E disztinktív tulajdonságok az em-
beri beszédprodukciós mechanizmus artikulációs lehetıségeit tükrözik. A klinikai 
gyermeknyelvkutatásban alkalmazott másik megkülönböztetıjegy-készlet 
Ladefoged nevéhez főzıdik (Ladefoged 1982, idézi Grunwell 1987), és jellemzı-
je, hogy bizonyos tulajdonságokat nem kétértékőnek jellemez. Az elsıdleges aka-
dályképzés helye, a hangmagasság, az artikulációs szervek közeledésének foka 
olyan artikulációs paraméterekként vannak megadva, melyek a szegmentum mi-
nıségében észrevehetı különbséget okoznak egy másik szegmentuméhoz képest.  
A generatív nyelvleíráson belül a Halle-féle fonológiai koncepciónak a 
magyar nyelvre történı kidolgozása Szépe György (1969) nevéhez főzıdik. Rend-
szerleírásában a fonológiai terminusok meghatározása (az akusztikai jellegő [zen-
gı] kivételével) a hangképzésre épül. A fıbb osztályozó jegyek ([zengı], [magán-
hangzós], [mássalhangzós]) segítségével az alapvetı fonológiai természetes osztá-
lyokat (magánhangzó, nazális mássalhangzó, nem nazális mássalhangzó, likvida) 
különíti el, a száj- és orrüregbeli jegyek, a képzésmód-,  a hangforrás- és a 
prozódikus jegyek segítségével pedig a fonémarendszer további differenciálását 
valósítja meg.  
A generatív fonológia alapfeltevése, hogy a mentális lexikonban tárolt 
alapalak, a szóalak reprezentációja a felszíni, a fonetikai implementációhoz való 
kiinduláshoz nyert formáját fonológiai szabályok mőködése végeredményeképp 
éri el. A szabály formalizálásában a szegmentum vagy tulajdonság specifikálásá-
ban a nyíl bal oldalán levı a szabály bemenete, a jobb oldalán levı a kimenete, a 
ferde vonaltól jobbra esı specifikáció és egyéb szimbólumok pedig a kontextust 
jelzik. Gyermeknyelvi elemzésben a szabály bemenetét a felnıtt nyelvi kiejtés 
alapjául szolgáló fonológiai forma képezi, kimenetét pedig a gyermek kiejtése. 
Szemléltetésül álljon itt egy a tipikus nyelvfejlıdésbıl származó példa, mely a 
kötény lexéma realizált alakját (köté[n]) létrehozó szabályt írja le:  
 
/ù/ → [n] / C [–mgh, +más, –per, –hát, –érd, …] V _ # 
 
(A palatális nazális dentialveoláris nazálissá válik, ha szó végi pozícióra van elı-
írva, és a szekvenciában egy [–mgh, +más, –per, –hát, –érd, …] jegyekkel jelle-
mezhetı szegmentum, majd egy magánhangzó elızi meg.) 
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A generatív fonológia fogalmainak, módszereinek felhasználásával lehetı-
vé vált a gyermek produkciójában fellelhetı szabályosságok feltérképezése, a fel-
nıttnyelvi és gyermeknyelvi reperezentáció konzisztenciájának megállapítása. Az 
elmélet a logopédiai terápiára is hatással volt: a gyermek produkciójában felfe-
dezhetı rendszerszerőség, a hibázások mögött húzódó szabályosságok feltárásával 
már nem (kizárólagosan) az egyes hangok javítása lett a cél, hanem az elem- és 
szabályrendszer reorganizálása.  
 
Természetes fonológia  
Az elmélet (Stampe 1979) a fonológiai mintázat kialakulását a természetesség 
fogalmával magyarázza. Bizonyos hangok, illetve szekvenciák fonetikai (artikulá-
ciós és/vagy percep-tuális) tulajdonságuk alapján természetesebbek. Például a 
zöngés zárhang relatíve nehéz hang, mivel az orrüreg felé vezetı út és a szájüreg 
zárása akadályozza a levegı áramlását, mely a zöngéhez szükséges glottális vibrá-
ciót lehetıvé teszi. A fonológiai folyamatok mint mentális mőveletek mőködése 
nyomán a kisgyermek a beszédképességéhez mérten nehézséget okozó hangok 
vagy szekvenciák csoportjait az ilyen nehézségeket már nem tartalmazó, egyéb 
tekintetben azonos elemekkel helyettesíti. A beszédszervek természetes mőködé-
sét befolyásoló nyelvspecifikus mőködés eredményeképpen kialakuló felnıttnyelv 
elsajátítása olyan folyamat, mely során a gyermek megtanulja a legszélsıségesebb 
természetes folyamatokat elnyomni, mások mőködését pedig korlátozni. Az el-
nyomás fogalma azt jelenti, hogy a beszédszervek természetes mőködése megvál-
tozik, az adott természetes fonológiai folyamat eltőnésének eredményeként az 
elızıekben még egymásba olvadt oppozíció a gyermek produkciójában 
kontrasztívvá válik (pl. annak a folyamatnak az elnyomásával, hogy minden más-
salhangzót zárjon, kialakulnak a réshangok, melyeknek megjelenésével a réshan-
got a zárhanggal szemben a gyermek elkezdi kontrasztívan használni: produkció-
jában megjelenik a két/kész szóalakok differenciált használata). 
A fonológiai folyamatok a szegmentumkontrasztok paradigmatikai és a 
szekvenciák szintagmatikai dimenzióiban mőködnek, és visszatükrözhetik a kettı 
közti interakciót is. Az elsı típushoz tartoznak a különbözı rendszeregyszerősítı 
folyamatok (pl. elırehelyezés, hátrahelyezés, ploziválás, frikativizálás), a máso-
dikhoz a szekvencia struktúrájának egyszerősítésére irányulók (mássalhangzó-
kapcsolat redukciója), a harmadikhoz pedig a kontextus hatására bekövetkezı, 
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szintén a szóalak strukturális egyszerősödése irányába ható sorrendezési és szer-
kezetismétlési (harmonizációs) folyamatok. 
A hangosztályok vagy hangszekvenciák szisztematikus változásainak 
elemzése olyan folyamatok felfedésére is alkalmas, melyek nehezen vagy egyálta-
lán nem írhatók le pusztán a megkülönböztetı jegyekkel. Az utóbbira példa töb-
bek között az angol nyelvterületen gyakori fonológiai folyamatnak számító hang-
súlytalan szótagok elhagyása (Slobin 1980: 429–430), amely esetében ugyanis a 
szótag jegyösszetétele irreleváns. Az egyszerősítı folyamatok leírásával nemcsak 
a hiba ragadható meg, hanem a szabály is, amelyik a hibát kormányozza. 
 
Autoszegmentális fonológia 
Az eredetileg a tónuskontúr és a szótagstruktúra elemzése céljából kidolgozott 
autoszegmentális fonológia (Goldsmith 1976) mint nemlineáris fonológiai elmélet 
több szegmentumot átfogó jelenségeket vizsgál, alapegysége a szekvencia. Az 
elnevezésben az autoszegmentális jelzı arra utal, hogy az elmélet szerint a tónus 
és más prozódikus jelenség autonóm szegmentumot alkotnak, melyek a reprezen-
tációban külön tengelyen helyezkednek el. A többdimenziós modell kidolgozásá-
nak szükségszerőségét azok a jelenségek motiválták, melyek esetében egy folya-
mat a reprezentáció egyik szintjén anélkül megy végbe, hogy egy másik szint mő-
ködését befolyásolná. Az eredetileg két tengelyes ábrázolás ma több tengellyel 
számol, a szótagnak, a C és V szegmentumok hierarchikus szerkezetének és a 
prozódikus elemeknek önálló státusuk van (Blumstein 1990, Szende 1997, Kiefer 
1994/2001). 
A fonémarendszer elsajátításának eseményei (mássalhangzó-kapcsolat ta-
golási pozí-cióinak kialakulása és jegyfeltöltése, az anyanyelv 
szegmentumrendszeréhez illeszkedı jegyválasztás, a szerkezetismétléses folyama-
tok egytengelyes változásai) jól magyarázhatók a tengelyek autonóm mőködését, 
valamint a köztük levı interakciót megengedı autoszegmentális elmélet segítsé-
gével. 
 
A Globális Programozás Elve  
E fonológiai részelmélet (Szende 1991, 1992: 168–181, 1997: 153–163) szerint a 
szóalak hangtanilag két szinten, az ejtésközeli fonológiai reprezentáció és a köz-
lésben realizált forma tekintetében írható le. Az elıbbi, magasabb absztrakciós 
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fokú leírás a szóalak szegmentális és szótagszerkezetét ábrázolja, az utóbbi pedig 
azokat a levezetéseket is, melyekkel a realizált formának az alapalaktól való 
szegmentális és szekvenciális eltérései megragadhatók. Ilyen, szerkezeti torzulá-
sokkal létrejött szóalak megfigyelhetı többek között az anyanyelvelsajátítás fo-
lyamata során, illetve patologikus beszédben elıforduló deviáns szóalakokban, 
melyeket az anyanyelvi beszélı rosszul formáltnak minısít.  
A realizált formának az alapalaktól való eltérése bizonyos tagolási pozíci-
ókra jobban jellemzı, mint másokra. A szóhatárjegyek melletti pozíciók variabili-
tása kisebb, mint a szó belsejében levı pozícióké. Az elıbbi pozíciók az észlelés 
számára stabilabbak, a megnyilatkozás nyelvi adatainak feldolgozása tekintetében 
kiemelt szerepőek. 
A realizált forma létrehozása két, egymásra épülı mőveleti szinten törté-
nik. Az elsı szintő mővelet a globális elıhívás szintje, amelyben a fonológiai 
programozás a fonológiai reprezentációban tartalmazott információk közül a szó-
tagszámot, a szóhatárokat, a hangsúlymintákat és a fonotaktikai elrendezést hívja 
elı. Ezen a mőveleti szinten aktivizálódik a szóalak elıállításához szükséges ösz-
szes jegyösszetevı, a pozicionálásra vonatkozó információ azonban csak a szóha-
tárokon levı szótagokra vonatkozóan hívódik elı. A globális elıhívás szintő mő-
veletek a szóalak alapstruktúráját jelölik ki. A második mőveleti szint a finom-
programozás, melynek során a nem kiemelt pozíciók jegyfeltöltése is megtörténik 
a tagolási pozíciónkénti jegyrendezésre vonatkozó információk elıhívásával. 
A globális programozás központi elve az egyszerősítés, mely olyan infor-
mációs térszőkítés, „amely a szükséges és lehetségesen választható mintá-
kat/elemeket egy teljes állományhoz viszonyítva kisebb elemszámú halmazra 
csökkenti/korlátozza” (Szépe J. 2000: 140) 
A globális program szerinti szervezıdés magyarázni tudja az anyanyelv el-
sajátításának hangtani tapasztalatait is. A nyelvet elsajátító gyermek realizált szó-
alakjai nemritkán eltérnek a környezet által nyújtott realizációs mintától. Az elté-
rés részben abból adódik, hogy a gyermek kisebb elemszámú 
szegmentumállománnyal rendelkezik, mint a felnıtt, ezért a szóalak létrehozásá-
ban saját készletéhez igazodva a hiányzó hangok helyettesítésére kényszerül. A 
szerkezeti torzulások másik formája az elemsorozat szervezıdésébıl következik, s 
a szegmentumállomány elemszámától függetlenül megy végbe: az alapalak olyan 
elemeit érinti az egyszerősítés, melyek hangbeli realizációjára a gyermek (esetleg 
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más fonetikai környezetben) képes. Az így elıálló deviáns szóalakokban még 
nagyfokú torzulás esetén is felfedezhetı a szóalak hangtani szerkezetének váza. A 
gyermek megırzi az alapalak szótagszámát, a magánhangzók és mássalhangzók 
elkülönítését, valamint a magánhangzók palatális/veláris kontrasztját (tyúk → 
[ku:k], rádió → [la:Õijo:], könyvtár → [tëmta:], veréb → [dEve:b]. Bizonyos je-
gyeknek, szegmentumoknak az alapalakétól eltérı pozícióban való megjelenése, 
mely a gyermeki megnyilatkozásokban különbözı strukturális egyszerősítések 
esetében megfigyelhetı, a szóalak globális program szerinti szervezıdésére utal: a 
program aktivizálta a szóhatárjegyek között felhasználható összes jegyet, a tagolá-
si pozíciók azonban lezáratlanok, ezért a jegyek tévesen pozicionálódnak (Szende 
1997: 157). 
Szépe Judit (2003) magyar anyanyelvő afáziások közlésfolyamataiban elı-
forduló fonológiai parafáziákat elemzett és vetett össze nem afáziás korpuszból 
származó deviáns nyelvi adatokkal a célból, hogy független bizonyítékot nyerjen 
a Globális Programozás Elve számára. Megállapította, hogy a deviáns 
szekvenciaszervezıdés általános stratégiája az egyszerősítés, melynek jellegzetes 
folyamattípusai vannak. A folyamattípusok vagy stratégiák négy csoportba sorol-
hatók: (1) a tagolási határok kiemelése/bevezetése; (2) az összetevık sorrendjének 
cseréi; (3) szerkezetek konstituenseinek ismétlése (harmonizálása); (4) rendszer-
szabályok hatókörének kiterjesztése. A tagolási határok kiemelése a fonológiai 
fejlıdés leírásában eddig nem dokumentált egyszerősítés. Az afáziásoknál, illetı-
leg idıskori tévesztésekben, valamint autizmusban megfigyelt, és szegmentális 
parafáziát elıidézı stratégia a tagolási egységek határain valósul meg, többféle 
határjelzés együttes alkalmazásával. A magánhangzós szókezdés és 
szekvenciaindítás folyamatai közé tartozik a [h] vagy [k] protézise, a mássalhang-
zós morféma- és szókezdéshez, szekvenciaindításhoz pedig a zárhangprotézis, 
szekvenciakezdı zöngés szegmentum zöngétlenítése, réshangnak zárhanggal, na-
zálisnak zöngétlen zárhanggal való helyettesítése, valamint a [h]-val történı indí-
tásjelzés. Egy morfémán belül megvalósuló szekvenciazáró határjelzés a zöngés 
szegmentum zöngétlenedése, réshang affrikátával való helyettesítése, valamint 
szonoránsra vagy magánhangzóra végzıdı morféma esetében zárelemet tartalma-
zó zöngétlen szegmentum betoldása (Szépe 2006a). Az egyszerősítési típusokat 
megvalósító mőveletek egy része univerzálisnak tekinthetı, mások viszont csak 
bizonyos eredető deviáns formára jellemzıek. Utóbbiak közé tartozik pl. a tagolá-
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si határok kiemelésére szolgáló affrikátafelbontás mővelete, melynek során a szó-
tagkezdı pozícióra elıírt affrikáta virtuális komponenseire bomlik, egyik eleme 
elmozdul, és a legközelebbi szótag kódájában pozicionálódik. A mővelet az afázi-
ás közlés parafáziáira jellemzı. 
 
 
1.2. A fonológiai fejlıdés modelljei 
Míg a különbözı fonológiai elméletek alkotói szemléletmódjuknak megfelelıen 
megfogalmazzák a közlés fonológiai összetevıinek lineáris elrendezıdésével kap-
csolatos hipotézisüket, a fonológiai fejlıdés modelljei olyan mechanizmussal 
szolgálnak, mely az elmélet relevanciáját és adekvátságát ellenırizheti az elsajátí-
tás folyamatában. 
A nyelv fonológiai aspektusának elsajátítása a kognitív, biológiai és moto-
ros fejlıdés interakciójának eredménye. A modellek a fonológiai fejlıdés egy-egy 
aspektusát írják le. Néhány közülük a fonológia, mások a biológia vagy a pszicho-
lógia oldaláról közelítik meg az alapproblémát. Egyik elképzelés sem lehet kizáró-
lagos, de mindegyik hozzájárul valamilyen mértékben ahhoz, hogy gazdagítsa 
ismereteinket arról az évekig tartó útról, melyet a gyermeknek meg kell tennie az 
elsı hangadás pillanatától addig az idıpontig, míg fonológiai eszköztára az anya-
nyelvére jellemzı, elkülönítı szerepő komponensek mindegyikét magában foglal-
ja. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül azokat a modelleket és legfontosabb 
ismérveiket sorolom fel, melyek kutatási eredményeim értelmezésében segítsé-
gemre voltak. 
 
A strukturalista szemlélető modell Jakobson nevéhez főzıdik (Jakobson 
1941/1968, 1972), és a fejlıdés folyamatának egyetemes voltát hangsúlyozza. A 
fonológiai fejlıdés a megkülönböztetı jegyek oppozíciójának elsajátításán alapul, 
és az egyszerőtıl, homogéntıl az összetett, bonyolult felé halad.  
Hipotézisének alapja, hogy bizonyos kontrasztok jelenléte a fonémarend-
szerben feltételezi bizonyos más kontrasztok jelenlétét. Ez a hierarchia nemcsak a 
fonológiai rendszer egyetemes szervezıdésérıl ad számot, hanem a kontrasztok 
elsajátításának rendjét is megadja. A fonológiai rétegzıdés a maximális kontraszt 
elvét követi. A gyermek a fejlıdése során elıször a bilabiális zárhangot (maximá-
lis összehúzódás) különíti el a magánhangzóktól (elıször /a/: maximális kitágu-
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lás). Következı lépés az orális vs. nazális distinkció elsajátítása. A labiális vs. 
dentális kontraszt kialakulásával egy fonémában már két minıség jelenik meg 
(/p/: orális, labiális), a létrejövı rendszer ugyanakkor a minimális mássalhangzó-
rendszert eredményezi (/p – t/ és /m – n/). A magánhangzók nyílásszög alapján 
történı differenciálódása (tág és szők) következtében jelenik meg a magánhangzó 
fonémaértéke, majd a palatális vs. veláris kontraszt elsajátításával kialakul a mi-
nimális magánhangzórendszer /a – i – u/. A réshangok és affrikáták a zárhangok 
kialakulása után, a veláris mássalhangzók az elöl képzettek után, a rendszer to-
vábbi differenciálódása következményeként jelennek meg.  
A kontrasztok megjelenésének feltételezett sorrendje alapján Jakobson 
implikációs törvényeket fogalmaz meg, mely szerint például, ha a gyermek pro-
dukciójában már megjelent az affrikáta, az azt jelenti, hogy a réshangokat is elsa-
játította már, ez utóbbi pedig a zárhan-goknak a kialakuló fonémarendszerben 
való jelenlétét feltételezi. 
A nyelvfejlıdés individuális eltérései, valamint interlingvális vizsgálatok 
azonban megkérdıjelezték Jakobson elképzeléseinek némelyikét. Rámutattak ar-
ra, hogy az egyetemes tendenciák mellett nyelvspecifikus vonások, illetve egyéni 
sajátosságok is fellelhetık a fonémarendszer elsajátításának folyamatában, melyek 
az elsajátítás tempójában, illetve sorrendjében egyaránt megnyilvánulhatnak. Az 
elsajátítás sorrendjét befolyásolhatja többek között a hang funkcionális töltöttsége, 
a tempót pedig az elsajátítandó nyelv fonológiájának egyéb aspektusai is, mint 
például a magánhangzók és a mássalhangzók aránya, a szótagstruktúra, a hang-
súly és a hanglejtés. 
  A német nyelv fonológiai rendszerének elsajátítására irányuló vizsgálat 
(Fox–Dodd 1999) azzal az eredménnyel zárult, hogy a német fonémarendszer 
obstruenseinél várt elsajátítási sorrendhez képest a /v/ és /d/ a zöngétlen párja elıtt 
jelent meg. A jelenséget ezeknek a szegmentumoknak a német nyelvben betöltött 
kommunikatív relevanciájával magyarázzák. A /d/ a [da] szóalakban az elsı han-
gok egyikeként megjelenik, mert a szónak komoly kommunikatív funkciója van: 
kijelentést, kérdést, akaratnyilvánítást, megerısítést fejezhet ki. A /v/ a [wauwau] 
hangutánzó szóban szintén korán realizálódik, a késıbbiekben pedig a német kér-
dıszavak elsı hangjaként bizonyos életkortól kezdve nagy fontossággal bír.  
Az egyedi nyelvnek az egyetemes tendenciák megjelenését befolyásoló ha-
tását erısíti meg egy, a kantoni kínait elsajátító gyermekek fonológiai fejlıdésérıl 
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tudósító tanulmány is (So–Dodd 1995). A kantoni nyelvben a mássalhangzók és a 
hanglejtés a legfontosabb elemek a megkülönböztetı funkció szempontjából. A 
vizsgálatból kiderült, hogy a kantoni nyelvet elsajátító gyermekek 
szegmentumrendszerébe két éves korra beépülnek ezek a rendszerelemek. A fono-
lógiai fejlıdés vizsgálatával kapcsolatban megállapították, hogy a gyermekek hat 
hetes korban már észlelik a prozódiát, és a hat hónapos gyermek gagyogásának 
intonációs mintázata az anyanyelvééhez hasonlít (Crystal 1986, idézi So–Dodd 
1995). Ezek alapján nem meglepı, hogy a kantoni gyermekek a dallamszerkezet 
komponenseit, melyek anyanyelvükben elkülönítı szereppel is bírnak, oly korai 
idıszakban elsajátítják. 
A biológiai modell szerint a nyelvi fejlıdés egyetemessége inkább bioló-
giai (perceptuális, fiziológiai) korlátokon alapul, mint nyelvieken. Kent (1992) a 
fonológiai fejlıdés állomásait (a kontrasztok fokozatos elsajátítását) mint viselke-
désbeli változásokat, a biológiai (anatómiai, neurológiai) feltételek változásaival 
(a vokális traktus átformálódása, az artikulációs szervek feletti motoros kontroll 
növekedése) kapcsolja össze. Hangsúlyozza azonban, hogy az anatómiai változá-
sok nem elégséges feltételei a viselkedés változásának, de mindenképpen kívána-
tos, ha nem szükséges közremőködı faktorai.  
A fonológiai fejlıdés biológiai modelljében a beszédszervek biológiai fej-
lıdése mint  genetikai faktor, az észlelési tapasztalatok módosító hatása pedig 
mint környezeti faktor interakciója eredményezi a környezet nyelvének fonetikai 
tulajdonságaihoz igazított mozgásminta kialakulását. A modell értelmében a 
gyermek elérhetı erıforrásainak folyamatos felhasználásával jut el fonológiai 
állományának anyanyelve hangtani tulajdonságai által elıírt formájáig. Locke 
(1992) utal arra, hogy a gyermek a biológiai modell esetében is aktív szerepet 
játszik a fonológai fejlıdésben. Motoros tapasztalatokra tesz szert, valamint moto-
ros-auditív ekvivalensek készletére, melyek lehetıvé teszik a belsı reprezentációk 
kifejezését és az artikulációs mozgás auditoros irányítását. 
A természetes fonológiai modellben egyetemes (veleszületett és hierar-
chikusan rendezett) egyszerősítı folyamatok mint specifikus artikulációs korláto-
zások gátolják a gyermeket abban, hogy a megfelelıen észlelt hangot vagy szek-
venciát produkálja is.  
Stampe (1979) elképzelése szerint a fonológiai oppozíciók mentális repre-
zentációjával a gyermek már azelıtt rendelkezik, hogy a produkálásukra képes 
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lenne. Bizonyítékként többek között saját gyermeke produkciójából hoz egy pél-
dát: kisfia a dog ’kutya’ lexémát kezdetben a doll ’baba’ lexémához hasonlóan 
[dO] formában produkálta. Késıbb, mikor a veláris hang kiejtésére képessé vált, 
az elıbbi lexémát [gO], az utóbbit változatlanul [dO] formában realizálta. Stampe 
véleménye szerint a /dog/ → [gO] szóalak csak úgy jöhetett létre, ha a gyer- mek 
reprezentációjában a felnıtt nyelvi alapalak volt jelen, mert különben semmi nem 
indokolná a veláris hang megjelenését a produkcióban. 
A szegmentális reprezentáció kialakulásában a természetes fonológiai mo-
dell szerint is szabályszerőség figyelhetı meg, ám a kontrasztok elsajátításának ez 
a sorrendje nem biztos, hogy megfelel a Jakobson implikációs törvényei által 
meghatározott fejlıdési útnak. A természetes fonológia Stampe nézete szerint 
számot adhat az egyes nyelvekben Jakobson által megfigyelt implikációs szabály-
szerőségekrıl, azonban annál árnyaltabban tárja fel azokat, ugyanis nem korláto-
zódik a kontextustól független fonológiai folyamatokra. 
Stampe szerint tehát a gyermek mentális lexikonában tárolt fonológiai 
alapalak megegyezik a felnıtt nyelvi szóalak reprezentációjával. Hogy a gyermek 
teljesen fejlett perceptuális fonológiai rendszerrel rendelkezne már a jelentéssel 
bíró beszéd fejlıdésének kezdetén, többen megkérdıjelezték (Stoel-Gammon–
Dunn 1985). Ugyancsak bírálták Stampe elképzelését abból a szempontból is, 
hogy a modell nagyon determinisztikusan ábrázolja a veleszületett folyamatok 
elnyomásán keresztül megvalósuló fonológiai fejlıdést, így kevés teret biztosít a 
gyermek aktivitásának a nyelvspecifikus fonológiai mintázat elsajátításában 
(Macken–Ferguson 1983; Menyuk–Menn–Silber 1986).  
Az interlingvális kutatásokból az is világossá vált, hogy a fonológiai fo-
lyamatok esetében csakúgy, mint a fonémák elsajátítási rendjében, számolni kell 
az adott nyelvnek, illetve a gyermek egyéni sajátosságainak hatásával, mely befo-
lyásolhatja az egyetemes folyamatokat. A delateralizáció például a gyermeknyelvi 
szóalakok tipikus egyszerősítı folyamata. Azokban a nyelvekben, amelyekben a 
/r/ alveoláris pergıhangként realizálódik, tipikus hibázási forma a lateralizálás, 
ezzel ellentétben az angolban, amelyben a /r/ artikulációs/akusztikai/percepciós 
tulajdonságai a pergı hangtól eltérnek, /l/ helyett /w/ fordul elı a realizált alakban 
(Smith 1973, idézi So–Dodd 1995). 
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Stampe modellje a természetes folyamatok egyetemességét hangsúlyozza, 
s mivel a különbözı nyelvek elsajátításáról szóló tanulmányok nyelvspecifikus 
jellegzetességek, valamint egyéni különbségek mellett fennálló univerzális ten-
denciák meglétét sejtetik, a fonológiai folyamatok analízise továbbra is fontos 
szerepet játszik a fonológiai fejlıdés leírását célzó vizsgálatokban.  
A leggyakoribb folyamatok a mássalhangzó-kapcsolatok egyszerősítése, a 
harmonizálás és a rendszeregyszerősítés (Dodd 1995). 
A fonológiai fejlıdés kognitív modellje az egyéni különbségeket hangsú-
lyozza. Feltevése szerint a gyermek a tanulási folyamatban aktív szerepet játszik, 
szelektivitás, kreativitás és hipotézisalkotás jellemzi. A szelektivitás abban nyil-
vánul meg, ahogyan a gyermek a környezetnyelvi anyagot speciális fonológiai 
jellemzık figyelembevételével szelektálja: egyes elemeit kerüli, másokat elıtérbe 
helyezi. A kreativitás olyan gyermeknyelvi formációkra vonatkozik, melyek a 
környezetnyelvben nem fordulnak elı. A hipotézisalkotás pedig az anyanyelvének 
fonológiai rendszerét kormányzó szabályokra vonatkozó hipotézisek létrehozását, 
ellenırzését és revízióját jelenti. A fonológiai rendszer elsajátítása mint problé-
mamegoldó aktivitás során a gyermek az analizálatlan fonetikai formákból kiin-
dulva jut a fejlıdés késıbbi fokán a szegmentálás és a fonémákon alapuló rend-
szerszervezıdés birtokába.  
A fonológiai fejlıdés tulajdonképpen annak az interakciónak az eredmé-
nye, mely a gyermek tárolt perceptuális és produktív stratégiáinak készlete és az 
anyanyelv között zajlik, s mely egyszerre szolgál a gyermek stratégiáinak beme-
neteként és új fonológiai felfedezések forrásaként. A stratégiák (elkerülés 
[avoidance], átvitel [carryover], hasznosítás, kitermelés [exploitation], egyesítés, 
megszilárdítás [consolidation]), a fonológiai szabályok a célszó komplexitását 
kiejthetı szintre redukálják. A tárolt formát létrehozó észlelési szabályok alapja a 
gyermek korai életkorban elsajátított szókészlete, mely az aktuálisan elsajátított 
szóalak hiányzó részeinek felépítését meghatározza. A korai szavak sémájára ki-
alakuló tárolt alak, és az azokból kiinduló kimeneti szabályok hatására létrejött 
produkált szóalak eredményezi a tipikus gyermeknyelvi formát, és magyarázhatja 
a kevésbé megszokott realizációkat is. Felnıttitıl eltérı szóalakot eredményezhet 
a kimeneti szabályokon érvényesülı korlát is, mely az artikulációs target elérésé-
nek és/vagy a szekvencia tervezésének hiányosságaiból adódhat (Fey–Gandour 
1980, Leonard 1985).  
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1.3. A fonológiai reprezentáció fejlıdése 
1.3.1. A felnıttnyelvi szóalak fonológai reprezentációjának kialakulása a gyermek 
mentális lexikonában évekig tartó fejlıdés következménye, melynek során e mö-
göttes forma folyamatos átalakuláson megy keresztül.  
A nyelvelsajátítás kezdeti szakaszában a gyermek észlelése a felnıttétıl el-
térı módon történik: a szó egészét észleli, auditoros képet formál a szógestaltról, 
melynek hatására a szóalak egészleges, tagolatlan reprezentációjával rendelkezik. 
E szervezıdési szinten a hangrendszer nem mutat fonémakontrasztot. Sokkal in-
kább egy lexikális alapú [lexically-based] rendszerrıl van szó, amelyben minden 
szónak megvan a maga egészleges fonológiai képviselete. A felszínen ez a globá-
lis reprezentáció a gyermeki szóalak variabilitásában mutatkozik meg, ami vagy 
olyan formában jelentkezik, hogy egy szóalakot ugyanaz a gyermek különbözı 
idıben különbözı formában realizál, vagy úgy, hogy egy adott hang különbözı 
hangkörnyezetben/szóalakban eltérı formában jelenik meg (Leonard–Rowan–
Morris–Fey 1980). 
A fejlıdés következı szakaszára a fonémarendszer fokozatos elsajátítása, 
és a fonémareprezentáción alapuló szóalakreprezentáció kialakulása jellemzı. 
Crystal (1987) a nyelvelsajátítás biológiai alapjait, az anyanyelv jellegzetességeit 
és a gyermek beszélı környezetének sajátosságait alapul véve összegzi az elsajátí-
tás rendjét befolyásoló faktorokat, melyek a nyelvelsajátítás egyetemes vonásain 
kívül az egyének, illetve nyelvek között tapasztalt eltéréseket is magyarázzák. 
 
– Gyakoriság: a szegmentumok beszédben való elıfordulása és lexikai gya-
korisága befolyásolja elsajátításának idıpontját. Magyar anyanyelvő 
gyermekek fonológiai fejlıdésében például a késın megjelenı elemek kö-
zé tartozik az /ë/, /ë:/, /y/, /y:/ (Gósy 1984). Ezek a ritka elıfordulású 
szegmentumok közé tartoznak a nyelvben, a spontán beszédben mért gya-
korisági sorrendben az /ë:/ a 25., /ë/ a 26., az /y/ 33. és az /y:/ a 37. helyen 
áll. A magánhangzók közül az /y:/ fordul elı a legritkábban (Szende 1973: 
28, 1976: 145). 
– Funkcionális töltöttség: azoknak a szavaknak, morfémáknak (minimális 
pároknak vagy oppozícióknak) a száma a gyermek nyelvi környezetében, 
melyeket az adott fonéma elkülönít.  
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– Artikulációs komplexitás: a fogalom a hang létrehozásához szükséges neu-
rológiai, fiziológiai, anatómiai feltételekre utal, valamint a részösszetevık 
idıi szervezésére. A magyar nyelvben az /i:/ gyakoriságban az /ë/ és /ë:/ 
után következı hang, ennek ellenére az elsajátításban jóval megelızi azo-
kat. A korai elsajátítás egyik feltehetı oka a képzéséhez szükséges felsı 
nyelvállás során bekövetkezı, a nyelv és a maxilláris struktúrák között ki-
alakuló taktilis feedback (Kent 1992). 
– Fiziológiai érettség: a vokális traktus mérete, alakja, a neurológiai rend-
szer fejlettsége. 
– Auditoros komplexitás: olyan releváns, de nehezen kvantifikálható tulaj-
donságokat foglal magában, mint a megkülönböztethetıség, szonoritás, re-
zonancia. 
– Fonológiai komplexitás: az allofónok száma befolyásolhatja az elsajátítás 
sorrendjét. Mivel azonban a komplexitás meghatározása megkülönböztetı 
jegyek alapján történik, használata elméleti problémákat vet fel. 
– Lexikális faktor: Locke (1997) a beszédfejlıdést négy szakaszra osztja, 
amelyben különbözı agyi mechanizmusok játszanak szerepet. A harmadik 
szakasz (1;8–3;0) központi jelentıségő a beszéd elsajátítása szempontjá-
ból, mivel ekkor veszi át a bal agyfélteke az irányítást az addig domináns 
szerepet betöltı jobb félteke felett. Az elızı szakaszban elsajátított nyelvi 
anyagon különbözı, kezdetben analizáló, késıbb komputációs mőködések 
mennek végbe. A balféltekei nyelvi szabályrendszer aktivizálódása teszi 
lehetıvé a generalizálást, melynek kezdeti szakaszában a gyermek olyan 
szóalakokat is produkál, melyek mintázata eltér a környzetnyelvi inputot 
jellemzıtıl (pl. kivételes alakok túlszabályosítása). Amennyiben az ideg-
rendszeri érés meglassúbbodása következtében két éves korban nem áll a 
szükséges, kritikus mennyiségő nyelvi anyag a gyermek rendelkezésére, a 
bal félteke aktivizálódása nem valósul meg abban a formában, mely egy 
mőködıképes nyelvi szabályrendszer kialakulását garantálja.  
A szókincs nagysága a késıbbiekben, 5–7 éves korban is meghatározó, bár 
nem kizárólagos szerepet tölt be a fonológiai reprezentáció újrastrukturálá-
sában. Minél nagyobb szókinccsel rendelkezik a gyermek, annál gyakrab-
ban találkozik hasonló hangzású szavakkal, melyeket elkülönített egysé-
gekként kell tárolni a hosszú távú emlékezeti tárban. A szókincsnövekedés 
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fonológiai reprezentációra gyakorolt kedvezı hatását a tipikus nyelvi fej-
lıdésen kívül specifikus nyelvi zavarral küzdı gyermekek esetében is ki 
lehetett mutatni (Maillart–Schestraete–Hupet 2004). 
– Gramatikai faktor: van-e a fonológiai státuson kívül morfológiai státusa is 
az adott szegmentumnak? 
– Szociális faktor: bizonyos szociális státus elısegíti vagy hátráltatja az elsa-
játítást. 
– Egyéni különbségek: a gyermek kognitív képességeiben rejlı különbségek, 
a környezet szolgáltatta beszédminta jellegzetességei, de akár a gyermek 
érdelıdési köre által meghatározott lexikai elemek köre és személyiség-
profilja is befolyásolhatja a reprezentáció kialakulásának sorrendjét. 
A mássalhangzó-kapcsolat a mögöttes reprezentációban úgy jelenik meg, hogy a 
kapcsolat mindegyik eleme a szegmentális váz egy-egy pozíciójához rendelıdik. 
A gyermeki realizációban a kapcsolatnak kezdetben csak egy szegmentuma jele-
nik meg. Hogy melyik az elsıként megjelenı elem, azzal kapcsolatban több el-
képzelés is született. Egyes vélemények szerint az az elem fog megjelenni elsı-
ként, amely része a gyermek fonológiai rendszerének, amelyet tehát nem elágazó 
konstituensként már produkálni tud. Ezzel szemben áll az a tapasztalat, hogy a 
mássalhangzó-kapcsolat akkor is redukált formában valósul meg a megnyilatko-
zásokban, amikor a gyermek már a targetkapcsolat mindegyik elemét elsajátította. 
Kiparsky szonoritási hierarchia hipotézise szerint a kevésbé szonoráns elem, Chin 
és Dinnsen elképzelése szerint pedig a jelöletlen elem képviseli kezdetben a kap-
csolatot. Német és spanyol anyanyelvő gyermekek vizsgálati eredményei azonban 
nem támasztják alá ezeket a magyarázatokat: a spanyol gyermekek a szonoráns 
elemet preferálják a zárhanggal szemben, a német gyermekek pedig a réshangot a 
zárhanggal, és a szonoránst az obstruenssel szemben – bár a választás fonetikai 
pozícióhoz kötött. Feltehetıen ezekben az esetekben is arról van szó, hogy, mint 
ahogy a fonológiai fejlıdés egyéb aspektusait sem, a pozícióválasztást sem lehet 
egyedül csak univerzális faktor hatásával magyarázni: nyelvspecifikus tényezıket 
is számításba kell venni. A nyelvre jellemzı szótagépítési irányok mint paraméte-
rek befolyásolják, hogy a kapcsolat melyik eleme fog elsıként megjelenni a 
gyermek produkciójában. A német nyelv balról jobbra építkezı nyelv, a preferált 
pozíció az elsajátítás során a C1 lesz, a spanyol jobbról balra építkezı nyelvét ta-
nuló gyermekek viszont a kapcsolat C2 elemét fogják elıször megjeleníteni. A 
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nyelvspecifikus paraméter és a fonetikai helyzettıl függıen jellemzı univerzális 
elvek interakciója határozza meg a redukált forma megjelenését: amennyiben a 
két tendencia azonos pozíciót jelöl ki, a választott elem kivétel nélkül ugyanaz 
lesz, míg ellentétes, egymásnak ellentmondó hatás esetén a választás tendencia-
szerően esik egy bizonyos pozícióra. A nyelvre jellemzı szótagépítés iránya meg-
szabja egyben azt is, hogy a szótagstruktúra mely pozíciójának elágazását fogja a 
gyermek elıbb produkálni (Lleo–Prinz 1996). 
A szótagstruktúra fejlıdése során elıször a CV séma jelenik meg, elágazás 
nincs a struktúrában. A késıbbiek folyamán a kezdetbıl és szótagmagból álló 
séma kiegészül a kódával. Mihelyt a rím paraméter aktiválódik, a maximális szó-
tagséma egy magánhangzóból, valamint az azt mindkét oldalon határoló mással-
hangzókból állhat: (C)V(C). A következı állomás a szótagstruktúra fejlıdésében 
az elágazó kezdet kialakulása: CCVC, végül pedig, ha a nyelvben van elágazó 
kóda, kialakul a CCVCC szótagszerkezet. 
A szótag hierarchikus szerkezetében a magánhangzó a szótagmag összete-
vıt alkotja, s egyben az egyedüli kötelezı eleme is a szótagnak. Magánhangzó-
kapcsolat esetében a szekvenciát alkotó szegmentumok spektrális jellemzıi, az 
idıtartam, valamint ezek kontextuális hatásra (hangsúly, koartikuláció) bekövet-
kezı változásai mint percepcióban megjelenı információk határozzák meg elsı-
sorban a magánhangzó-kapcsolat elsajátításának idıpontját. Az elsajátítás folya-
mata az akusztikum és percepció kiemelt jelentıségének figyelembevételével jól 
magyarázható Hewlett (1998) modellje segítségével. Hewlett a fejlıdésben levı és 
az atipikus fonológiai fejlıdéső gyermekek produkciójának sajátosságait figye-
lembe véve egy olyan pszicholingvisztikai modellt ajánl, melyben a fonológiai 
reprezentáció szorosabban kapcsolódik a percepcióhoz, mint az artikulációhoz, és 
amelyben a hangalak artikulációja nem közvetlen realizációja az artikulációsan 
specifikált fonológiai kategóriáknak, hanem egy akusztikus-perceptuális jelenség 
realizációja, amely viszont jelzi a fonológiai kategóriát. Ebben a modellben a 
hangsor realizációját megvalósító artikulációs rutin egyfajta stratégiaként értel-
mezhetı, mely segítségével a gyermek egy olyan akusztikus szignált produkál, 
melynek akusztikus-perceptuális tulajdonságai egy adott fonológiai kategóriához 
kapcsolódnak, és a hallgató által azonosíthatóvá válnak. Tehát az artikuláció egy 
eszköz a perceptuális kategória jelzéséhez. A fejlıdés folyamán a gyermek per-
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cepciója tökéletesedik, és a próbálkozások, hibázások sorozatain keresztül tökéle-
tesedik artikulációja is. 
A problémamentes nyelvhasználatot/beszédmőködést lehetıvé tevı repre-
zentációs forma kialakulásával azonban nem ér véget a fejlıdés. A reprezentáció 
kérdéskörét az általános kognitív fejlıdéssel való kapcsolatában elemzı 
Karmiloff-Smith (1992) Piaget konstruktivista és Chomsky nativista szemlélete 
helyett alternatív megoldást kínál a nyelvelsajátítás körüli vitához csatlakozva, és 
a fejlıdés további útját is kijelöli. Elképzelése szerint a csecsemı- és koragyer-
mekkorban kiépülı reprezentáció a kisgyermek számára lehetıvé teszi anyanyelve 
használatát, annak mindkét modalitásában: a megértésben és a produkcióban egy-
aránt. Ez a reprezentációs forma 3–4 éves korra kialakul. Ahhoz azonban, hogy a 
szóalak reprezentációja hajlékonnyá és manipulálhatóvá váljon, és így elérhetı 
legyen a metalingvisztikai reflexió számára, valamint lehetıvé tegye a kognitív 
rendszer más aspektusaival való kapcsolatát, ennek a korai reprezentációnak újra 
kell reprezentálódnia. Ennek a reprezentációs átírásnak a végeredménye egy ver-
bálisan is kifejezésre jutó metalingvisztikai tudás, mely empirikusan könnyen 
azonosítható, és körülbelül 6–7 éves korra következik be. A hibátlan nyelvi visel-
kedést lehetıvé tevı reprezentáció és a metalingvisztikai tudatosságot biztosító 
„átírt” reprezentáció között a fejlıdésben jelen van egy közbülsı állapot, mely 
nem érhetı el verbálisan vagy a hagyományos teszteljárással, de a nyelvi viselke-
dés finom elemzése feltárhat olyan jellegzetességeket, melyek a nyelvi tudás ki-
alakulásának bizonyos fokú meglétét feltételezik. Ez a közbülsı reprezentációs 
forma 4;6–5 éves korban figyelhetı meg a gyermekek produkciójában, például 
olyan nyelvi jelenségek megjelenésében, mint a morfológiai komponensek transz-
parenssé tétele vagy a spontán helyesbítések, melyek utalnak a gyermek reprezen-
tációjában bekövetkezı változásra. Csak a 6–7 éves kori reprezentáció sajátsága 
az, hogy ugyanazt az információt több szinten tartalmazza, a procedurális kódo-
lástól a metanyelvi tudásig, és lehetıvé teszi a többcélú felhasználást. A reprezen-
táció újraírásának egyes szakaszai különbözı életkorban következnek be, bizo-
nyos funkciók esetén korábban, másoknál késıbb. A beszélt nyelv bizonyos as-
pektusai azonban nem érik el a harmadik szintő reprezentációt, ezek a 
metalingvisztikai reflexió számára megközelíthetetlenek, és kérdéses, hogy a köz-
bülsı reprezentációs átírás egyáltalán végbemegy-e az esetükben. 
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1.3.2. A produkciós és percepciós képességek a fonológiai fejlıdés elıfeltételeit 
képezik, a fonológiai fejlıdés modelljei azonban eltérı szerepet szánnak e két 
összetevınek (Crystal 1987).  
Az elsı elképzelések a gyermeki reperezentációról olyan lexikont feltéte-
leztek, melyben a gyermek mögöttes reperezentációja megfelelt a felnıtt felszíni 
reprezentációjának. Az elképzelés szerint a gyermek képes a felnıttnyelvben levı 
kontrasztok észlelésére. A fı érv, mely ezt az elképzelést támogatja, az az, hogy a 
gyermek érti a beszédet, s bár nem képes a korrekt produkciójára, intoleráns, ha a 
felnıtt nem valósítja meg a szóalak megkívánta distinkciót („fisz” jelenség: azo-
nosítja a fis és fisz szavak közti különbséget, ha a felnıtt ejti ki azokat, azonban ı 
maga homonimát produkál). A modell azonban nem tudott számot adni a gyermek 
nyelvében elıforduló variabilitásról.    
A késıbbiekben kialakult „két lexikon” modell egy bementi lexikont felté-
telezett, mely a szófelismeréshez szolgál alapul, és egy kimeneti lexikont, mely a 
produkcióhoz. E szerint az elképzelés szerint a gyermek nem rendelkezik az elsı-
ben leírt hatékony percepciós rendszerrel. Éveken át tartó, fokozatos, sajátos min-
tázatot mutató fejlıdés eredményeképpen lesz képes csak a felnıttnyelvi kontrasz-
tok észlelésére. Az elsajátításra a lexikális diffúzió lassú folyamata jellemzı, 
melyben a gyermek olykor produkálja a megfelelı fonémát, olykor nem. Az ilyen 
fejlıdést nem magyarázza egyedül a produkciós képességek tökéletesedése, szük-
séges hozzá a perceptuális diszkrimináció fejlıdése is. 
Az utóbbi idıben mindkét modellel kapcsolatban megjelentek részlete-
sebb, az elsajátítás folyamatát is magyarázó változatok. Hewlett két lexikon mo-
dellje (Hewlett 1990) például számot ad arról a változásról, mely a kimeneti lexi-
konban zajlik, míg eléri a felnıtt nyelvi reprezentációnak megfelelı alakot. A mo-
dell szerint a szavak realizálásának két lehetséges útja képzelhetı el. Közülük az 
egyik a bemeneti lexikonon keresztül, a kognitív kapacitást jobban terhelı, több 
egyidejő folyamat mőködésén keresztül valósul meg, a másik a kimeneti lexikon 
artikulációs alapú reprezentációinak felhasználásával, mely automatikusabb pro-
dukciót tesz lehetıvé. A felnıtt nyelvi szóalaknak megfelelı reprezentáció kiala-
kulását eredményezı változáshoz négy feltételnek kell teljesülnie: 1) a gyermek-
nek tudatában kell lennie annak, hogy produkciója elégtelen, 2) akarjon rajta vál-
toztatni, 3) legyen tudása az artikulációs targetrıl, és 4) elegendı artikulációs 
ügyességgel rendelkezzen a kivitelezéshez. A modell magyarázza a fonológiai 
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fejlıdésben tapasztalható akadályozottságok bizonyos típusát: különbözı elemei-
nek mőködésére irányuló vizsgálatokkal elkülöníthetı a fonológiai fejlıdés késé-
se, illetve zavara egymástól. A vizsgálatokkal lehetıvé válik a zavar tipizálása is: 
a motoros programban, illetve a kialakulatlan reprezentációban rejlı hibázás fel-
ismerése a terápiás lépések megtervezéséhez nyújt nélkülözhetetlen információkat 
(Baker–Croot–McLeod–Paul 2001). 
Az egyre részletesebbé váló pszicholingvisztikai modellekbıl, illetve a rá-
juk alapuló vizsgálatok eredményeibıl világossá vált, hogy a nyelvi zavarok kü-
lönbözı természetét három úton kell megközelíteni: a fonológiai megközelítés a 
reprezentáció absztrakt konceptuális nyelvi szintjét jellemzi, a fonetikai a motoros 
tervezést, programozást és kontrollt, az artikulációs pedig a hang létrehozásához 
szükséges mozgásszekvencia perifériális történéseit. Ezek alapján elkülöníthetık a 
zavar különbözı típusai, és meghatározható a terápia jellege is. 
 
 
1.4. A fonológiai fejlıdés mérése 
A klinikai fonológia célja, hogy a deviáns szóalakok természetének feltárásán túl 
olyan klinikumorientált kérdésekre is választ adjon, amelyek segítik a különbözı 
nyelvi- és beszédzavarok felismerését, valamint a kritériumorientált fejlesztés 
stratégiájának megtervezését.  
Crystal (1982) szerint a klinikai orientáltságú nyelvi profil megkísérel 
kompromisszumot kötni a klinikai gyakorlat és az akadémiai diagnosztikai kutatás 
eltérı igényei között. Nem követi sem az akadémiai, sem a klinikai terület mun-
kamódszereinek paradigmáját, ezáltal olyan módszert kínál, mellyel megpróbálja 
áthidalni az elmélet és a gyakorlat szükségszerősége közti szakadékot. A módszer 
többek között átfogó képet rajzol fel a választott nyelvi területrıl, ezáltal több és 
árnyaltabb információt szolgáltat egy teszt nyújtotta lehetıséghez képest, a fi-
gyelmet azonban a terápiás lépésekre fókuszálja, így igazodva a gyakorlat idıté-
nyezıben rejlı kényszeréhez. A klinikai orientáltságú nyelvi profil nem azonos a 
nyelvészeti leírással abból a szempontból sem, hogy különbözı elméleti keretek 
elemeit foglalja magába.  
Angol nyelvterületen több mérési eljárás is létezik a klinikai szempontból 
releváns fonológiai aspektus fejlıdési szintjének megállapítására. Az egyes eljárá-
sok eltérhetnek az anyaggyőjtés módjában, a korpusz optimális nagyságának meg-
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ítélésében, a nyelvi adatok elemzésének szempontjaiban és az eredmények értel-
mezésében. A klinikum számára központi jelentıségő deviáns fejlıdés felismeré-
sét segíti, hogy átfogó referenciakeret áll a szakemberek rendelkezésére a tipikus 
fejlıdés különbözı szakaszaihoz köthetı szegmentumállományról, a 
szegmentumdisztribúcióról, a jellemzı fonológiai folyamatokról, illetve a 
fonotaktikai fejlıdés bizonyos aspektusairól. Mivel a szavakra vonatkozó fonoló-
giai információ az egyén lexikonában tárolódik, a fonológiai reprezentáció minı-
sége meghatározó faktora a gyermek nyelvi képességeinek, napjainkban a produk-
tív nyelvi képesség vizsgálata mellett egyre több tanulmány foglalkozik a repre-
zentáció jellegzetességeivel is. 
A fonológiai fejlıdés mérésének alapjául szolgáló anyaggyőjtés tiszta for-
májában két eljáráson alapulhat: spontán vagy kiváltott beszéd során nyert nyelvi 
anyag állhat a vizsgáló rendelkezésére. Mindkét módszernek vannak elınyei és 
hátrányai. A spontán beszéd legfıbb elınye, hogy természetes, ezért tipikusabb 
mintáját adja a gyermek beszédének. Hátránya, hogy a növekvı morfológiai és 
szintaktikai komplexitás, mely spontán beszélgetés alkalmával megjelenik a 
gyermek nyelvi produkciójában, a fonológiai komplexitás és pontosság redukció-
jához vezet, és ezáltal elfedi a gyermek fonológiai eszköztárának némely részletét. 
További hátránya, hogy mivel meghatározott idıkeret áll a vizsgáló rendelkezésé-
re, nem feltétlenül jelenik meg a gyermek produkciójában minden olyan fonológi-
ai aspektus, mely a vizsgálat célja szempontjából releváns lenne. Az általában 
képmegnevezés eljárással kiváltott beszéd legfıbb elınye, hogy viszonylag rövid 
idı alatt analizálható és reprezentatív mintát lehet nyerni. Hátránya, hogy az egy-
szavas válaszok nem tükrözik feltétlenül a folyamatos beszéd fonológai mintáza-
tát, valamint a képi megjelenítés sajátosságaiból adódóan a fınevek dominálnak a 
vizsgálati anyagban. További hátránya a módszernek, hogy mivel általában a 
gyermek egyetlen szólakot realizál a targetlexéma produkálásakor, megnyilatko-
zásaiban nem fedezhetı fel a variabilitás. 
Az elemzendı nyelvi adatgyőjtemény optimális nagyságával kapcsolatban 
megoszlik a vélemény. Vannak, akik 50 szóalakot elegendınek találnak a fonoló-
giai fejlıdési mintázatról alkotott hipotézisek ellenırzéséhez, mások 200–250 
itembıl álló anyagot tartanak szükségesnek. Az idıtényezı (egy ülésben való fel-
vehetıség) és a minta reprezentatív jellegének együttes figyelembevétele általában 
80–100 szóból álló korpuszt indokol (Grunwell 1992). 
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A vizsgálati anyag összeállítói a szegmentális fonológiai profil felrajzolá-
sához az elemkészlet mellett a fonológiai folyamatok analizálására, a hibázások 
rendszerszerőségének feltárására térnek ki. A szegmentumállomány feltérképezé-
sével fel lehet tárni azokat a kontrasztokat, melyek a gyermek fonológiai rendsze-
rében megvannak, összevetve a felnıttnyelvi mintázattal, mely a nyelvelsajátítási 
folyamat végsı célját jeleníti meg. A fonológiai folyamatokat a mérések összeállí-
tói különbözı szempontokat (gyakoriság, az egyszerősítés által érintett fonológiai 
aspektus) alapul véve rendszerezték, és ennek alapján értelmezték.  
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül három mérési anyag analizálási 
szempontjait mutatom be. 
Crystal (1982) a nyelvi profil szegmentális fonológiai szintő vizsgálatában 
a szegmentumállomány szegmentumaira, disztribúciójára és a fonológiai folyama-
tok feltárására tér ki. Utóbbiakat három kategóriában vizsgálja: a szótagstruktúrát 
érintı folyamatok között megkülönbözteti a szótag, illetve mássalhangzó nagy-
ságrendő betoldást, illetve törlést, a kontextuális hatásra bekövetkezı folyamatok 
közül a mássalhangzó- és magánhangzó-asszimilációt, végül pedig a különbözı 
szubsztitúciós folyamatokat vizsgálja.  
Hodson (1980) a fonológiai folyamatok öt kategóriáját különíti el: 1) Alap 
fonológiai folyamatok, melyek a gyermekek nagy részénél elıforduló, gyakori 
folyamatok. Ebbe a kategóriába tartozik a szótagredukció, a mássalhangzó-
kapcsolatok redukciója, a szó végi mássalhangzó elhagyása, valamint a szibiláns 
kihagyása és a veláris hangok deviáns ejtése. 2) Vegyes fonológiai folyamatok az 
elızıeknél kevésbé gyakori, de azért számos esetben megfigyelhetı folyamatok, 
melyek az érthetıséget különbözı mértékben befolyásolják, és típusait a gyerme-
kek eltérı mértékben preferálják.  A kontextuálisan befolyásolt zöngésedési fo-
lyamatok, glottális stop, hátrahelyezés, betoldások és metatézis tartozik ebbe a 
kategóriába. 3) Szonoráns deviáció. 4) Asszimilációs folyamatok. 5) A képzés 
helyét érintı kisebb eltolódások következtében elıálló hangtorzítás. 
Grunwell (1992) a fonológiai folyamatok két nagy kategóriáját különböz-
teti meg: 1) struktúraegyszerősítı és 2) rendszeregyszerősítı folyamatokat, illetve 
az ilyen jellegő egyszerősítéseket megvalósító különbözı típusokat. A rendszer-
egyszerősítı folyamatok között elkülöníti a különbözı fonetikai helyzetben meg-
valósuló hangsúlytalan szótag elhagyását, a különbözı minıségő szó végi mással-
hangzó elhagyását, a laterális, illetve egyéb mássalhangzó magánhangzós ejtését, 
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a képzés helye és módja által kiváltott különbözı mássalhangzó-harmonizációs 
folyamatokat, valamint a szótagkezdı mássalhangzó-kapcsolat redukcióját. A 
rendszeregyszerősítı folyamatok között az elırehelyezés, a ploziválás, a likvidák 
és réshan-gok félmagánhangzós ejtése, valamint a különbözı fonetikai helyzetben 
megfigyelhetı kontextusszenzitív zöngésedés folyamatait különíti el. Nem tartja 
helyesnek, sıt félrevezetınek ítéli meg (Grunwell 1987) a szubsztitúció (helyette-
sítés) terminus használatát a rendszeregyszerősítések alternatív jelölésére. Ha pél-
dául a gyermek [t] hangot produkál minden olyan esetben, mikor a felnıttnyelvi 
szóalakban /k/ van elıírva, akkor ez azt jelenti, hogy a gyermek szegmentális 
rendszerének a /k/ még nem része, tehát nem lehet szó a helyettesítésérıl sem. 
Másrészrıl a gyermek elemkészletében meglévı /t/ nem feleltethetı meg a felnıtt 
rendszerben levı /t/-nek, mert az utóbbi definíciójának inherens összetevıje a /k/-
tól való distinkció.1 
 
 
1.5. A magyar nyelv szegmentális rendszerének elsajátítása 
1.5.1. A fonológiai fejlıdésre vonatkozó részeredmények 
A magyar gyermeknyelvi kutatások döntı többsége a korai gyermeknyelvi fejlı-
déssel foglalkozik, és általában a nyelvi fejlıdés egy-egy aspektusát vizsgálja.  
Vértes O. András (1953) a beszédhangok megjelenési sorrendjében szabá-
lyosságot tesz fel. A kései mássalhangzók között tartja számon a [k,g]-t, valamint 
a [S,J,s,z]-t, az affrikátákat és a [r]-t. A veláris zárhangok késıi megjelenésének 
okát a [t,d]-vel való rokonságukban és hátrábbi képzésükben látja, a szibilánsok 
esetében pedig a képzéshez szükséges megfelelı koordinációs fejlettség elérése 
késlelteti a megjelenést: a hangokra jellemzı kis fiziológiás szélesség következté-
ben a képzımozdulat minimális eltérése is nagy hangzásbeli eltérést okoz. Vértes 
O. általános fejlıdési sajátosságként tartja számon a szócsonkítás, hangelhagyás, 
hanghelyettesítés, hasonulás, hangátvetés jelenségét, melyek tekintetében sok 
esetben szabályosságot feltételez. A hasonulások esetében a képzés helyéhez, il-
                                                 
1 Megjegyzendı, hogy ettıl eltérıen a nyelvészetben a helyettesítés egy rendszerbıl hiányzó 
elemnek egy rendszerben meglévıvel való helyettesítése (pl. a történeti nyelvészetben az átvételek 
jelensége), méghozzá a hiányzó elem fonetikai sajátosságai által motiváltan, minden körülmények 
között, fonológiai környezettıl függetlenül. (A kiegészítés Szépe Judit szóbeli közlése nyomán 
történt, melyet e helyütt is köszönök.) 
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letve módjához való idomuláson kívül kiemeli az akusztikai hatás szerepét, mely-
nek a gyermeknyelv esetében nagyobb a hasonító ereje, mint a felnıttében. 
Meggyes (1971) egy kétéves gyermek spontán beszéde alapján győjtött 
nyelvi anyagot elemzett. A hanghelyettesítés körén belül részletesebben foglalko-
zik a zöngés mássalhangzók zöngétlennel való helyettesítésével, a jelenség okát a 
szakirodalmi hivatkozások alapján a zöngétlen mássalhangzók kevésbé bonyolult 
artikulációjában látja.  
Gósy (1981) a gıgicsélés idıszakára jellemzı hangfejlıdés sajátosságait 
hasonlítja össze a beszédhangok elsajátításának folyamatával. Hangsúlyozza, 
hogy a két folyamat eltérı kontroll alatt megy végbe. Az utóbbi esetében a fono-
lógiai sík határozza meg a fejlıdést, befolyásolva a fonetikai síkon zajló mőködést 
is. A beszédhangok elsajátításának sorrendjét is megadja (a felsorolás az elıbb 
megjelenıtıl a késıbb megjelenı felé): alsóbb nyelvállású magánhangzó > maga-
sabb nyelvállással képzett magánhangzó; labiális > illabiális; zárhang > spiráns, 
affrikáta;  zöngés > zöngétlen (tendenciaszerő);  bilabiális, veláris > palatális. A 
beszédhang elsajátításának folyamatában az univerzális tendenciák jelenlétét az 
elsı hangok megjelenésénél látja igazoltnak, a késıbbi hangok megjelenésénél 
nyelvspecifikus tendenciákat feltételez.  
Gósy (1984) 3 éves gyermekek hangtani sajátosságairól számolt be. 30 
gyermek spontán beszédébıl, illetve képmegnevezés során nyert nyelvi anyagát 
elemezte a beszédhang- és szegmentumállomány, illetve a hangsorépítési szabály-
szerőségek szempontjából.  Az eredmények azt mutatták, hogy a magánhangzók 
képzése többnyire megfelel a köznyelvi normának, elemszámát tekintve azonban 
nem egyezik meg vele. Az [ë,ë:,y,y:] hangok hiányoznak, funkciójukat a megfele-
lı nyelvállású és idıtartamú, hátul képzett hangok veszik át. A mássalhangzók 
közül a szerzı által vizsgált mintában csaknem valamennyi megjelenik, ejtése 
azonban nem vagy nem minden fonetikai helyzetben pontos. A gyermekek nagy 
részénél hiányzik a [r], mely a késıbbiek folyamán a képzési sajátosságainak job-
ban megfelelı veláris magánhangzók szomszédságában (nagyobb tér áll rendelke-
zésre a pergetés kivitelezéséhez) elıbb megjelenik, mint palatálisok mellett. A [–] 
és [dJ] szegmentumok szintén nem részei a vizsgált gyermekek elemkészletének. 
A gyermeknyelvre jellemzı hangsorépítési szabályszerőség alapján elkü-
lönített jelenségek közül leggyakrabban a hasonulás fordult elı. Ezen belül is a 
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szomszédos mássalhangzók teljes hasonítása, valamint a zöngésség szerinti haso-
nulás volt a leggyakoribb, mindkettı olyan fonetikai helyzetben, amelyben a nor-
ma szerinti ejtésben nem fordul elı hasonulás. A távhasonulás ritka jelenség volt, 
valamint ugyancsak ritkán fordult elı egyéb kategóriákba tartozó gyermeknyelvi 
sajátosság, mint a hangelhagyás vagy hangátvetés. A hanghelyettesítés is csak 
egy-két mássalhangzót, illetve magánhangzót érintett. 
Kassai (1983) kora gyermekkori adatokra (az adatok többsége 1-2 éves ko-
rú gyermektıl származik) támaszkodva a szóalakokban elıforduló szintagmatikus 
indíttatású hanghelyettesítéseket elemzi. A cikkben távhasonulásnak nevezett je-
lenség létrejöttében a szerzı egyrészt kiemeli a gyermek produkciós korlátainak 
(az artikulációs mozgás koordinációjának fejletlensége, az automatikus mozgások 
hiánya) szerepét, valamint az agyi programozás sajátosságát, nevezetesen a meg-
nyilatkozás tervezésének alapjául szolgáló egység szegmentumnál nagyobb terje-
delmét, másrészt utal arra, hogy a korai szóalakok kialakításában a felnıtt nyelvi 
szóalak gestaltjának van szerepe, nem pedig a szóalak egy adott elemének. A táv-
hasonulásnak fontos szerepet tulajdonít a nyelvelsajátítás folyamatában azáltal, 
hogy a látszólag regressziónak tőnı, fonotaktikailag egyszerőbb szóalak létreho-
zása nyomán felszabaduló kapacitást a gyermek új nyelvi elemek elsajátítására 
fordíthatja. 
Asztalos–Szende (1975) hangsúlyozza, hogy a szegmentum 
jelentésmegkülönböztetı funkcióját képzési sajátosságaitól függetlenül betölti, az 
elsajátítás folyamatában azonban ezek a képzési sajátosságok elıtérbe kerülnek. A 
gyermek a bonyolultabb képzési konfigurációval bíró hangot késıbb sajátítja el, s 
megjelenéséig egy másikkal helyettesíti. A helyettesítésbıl adódóan rendszere a 
felnıtténél kevesebb elembıl áll. Nyelvi tevékenységében azonban mindkét rend-
szer mőködik: a beszédjelenség feldolgozását a felnıtt rendszere alapján végzi, 
megnyilatkozásaiban azonban saját, korlátozott elemszámú rendszerét használja. 
Kas (2004) korai gyermeknyelvi (1;6 és 2;0 éves kor) adatokra támasz-
kodva a fonológiai rendszer elsajátításának kezdeti stratégiáit mutatja be. A 
szegmentális szintő leírás során a szókészlet fonológiai sajátosságait (szótagszer-
kezet, a fonémarendszer differenciálódása) elemzi, továbbá a két vizsgált életkori 
szakasz eltérı mintázatú szóalakjait összeveti a felnıtt nyelvi szóalakokkal. Fel-
tárja a szóalakok szisztematikus mintázatát létrehozó, a fejlıdés elırehaladtával 
változó stratégiákat. Megállapításaival erısíti azokat az elgondolásokat, melyek 
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szerint a gagyogás korában meglévı hangsorozatok alapul szolgálnak a további 
fejlıdés számára, másrészt egy szélesebb kontextusban szemlélve a fonológiai 
fejlıdést, a kommunikatív funkcióval való erıs kapcsolatát emeli ki. 
Lırik–Subosits (1980) tanulmányukban a 4–6 éves gyermekek artikulációs 
sajátosságairól számolnak be. 550 óvodás gyermek beszédprodukciójának vizsgá-
latából származó nyelvi adat feldolgozása nyomán rámutatnak arra, hogy: az arti-
kulációs devianciát mutató gyermekek aránya az életkor elırehaladtával csökken; 
az artikulációs eltérés minısége korcsoportonként eltérı: míg a fiatalabb gyerme-
keknél a hanghelyettesítés formájában megnyilvánuló ejtés figyelhetı meg na-
gyobb számban, addig az idısebb gyermekek artikulációjának legfıbb jellemzıje 
a beszédhang torzítása; a szegmentumok elsajátításának rendje megfelel a 
Jakobson által leírt fejlıdési útnak (a 4 éves gyermekek legnagyobb számban a 
likvidákat és affrikátákat, legkevésbé a zárhangokat helyettesítették). 
Lırik (1982) egy sajátos nyelvelsajátítási feltételekkel jellemezhetı popu-
láció, az állami gondozott gyermekek hangrendszerének a 3;6–6;5 éves korig tartó 
életkori periódusban megfigyelhetı fejlıdését tárta fel. Az adatok értékelésénél a 
szerzı a korrekt ejtés kritériumának az artikulációs nyelvi normának való megfe-
lelést választotta. Vizsgálata eredményei, melyek 69 gyermek nyelvi adatának 
feldolgozásán alapultak, a következık voltak. 4 éves korra a vizsgált gyermekek 
szegmentumállományában a magánhangzók rendszere kialakult. A mássalhangzó-
rendszer fejlıdése folyamatban volt. A zárhangok közül a velárisok korrekt ejtése 
az ötévesek 100%-ának produkciójában megjelent; a [c] és [Õ] csak hat éves kor-
ban valósult meg átlagban a gyermekek 90%-ánál korrekten; a réshangon belül a 
szibilánsok nyelvi normának megfelelı ejtése a hatéves korú gyermekeknek is 
csak 38–57%-ánál volt megfigyelhetı (legmagasabb a [J] korrekt ejtésének szá-
ma); a vizsgált affrikáták ([→,tS]) még hatéves korban is csak a gyermekek 27–
50%-ánál jelentek meg; a nazálisokon belül a palatális csak 6 éves korban tekint-
hetı elsajátítottnak; a likvidák közül a [l] a hatévesek 80%-ánál korrekt, a [r] pe-
dig csak 57%-uknál. Egy adott szegmentum több változatban is realizálódott, leg-
nagyobb volt a változatok száma a 4 éves korú gyermekeknél, illetve (a szegmen-
tum típusát tekintve) a szibilánsok és a [c] esetében. A [J] kivételével az 
obstruensek zöngétlen párja jelent meg elıbb. A szegmentumállomány elsajátítá-
sának nemek közti különbségére jellemzı, hogy a lányok kb. kétszer több korrekt 
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[s,z,S,→] hangot produkáltak, mint a fiúk. Az eltérés a [J] és [tS] hangok esetében 
is megfigyelhetı, de nem olyan számottevı mértékben, mint az elızı hangoknál.  
 
1.5.2. A szegmentális fonológiai fejlıdés rendszeres vizsgálata 
S. Tar (2006) 3–6 éves gyermekek nyelvi fejlıdésén belül a szegmentális fonoló-
giai szint jellemzıit vizsgálta a szegmentumállomány, a szótagstruktúra és a fono-
lógiai folyamatok kvantitatív és kvalitatív jellemzésén keresztül.  
A szegmentumállomány elsajátításánál két kritérium (75 és 90%-os elsajátí-
tottság) szolgált az értékelés alapjául.  A magánhangzók produkciójához szüksé-
ges motoros koordináció, és szegmentumdifferenciálási képesség elegendıen fej-
lett a 3–6 éves korosztály esetében, melynek köszönhetıen a magánhangzók kor-
rekt ejtése a gyermekek 90%-a számára elérhetı. A mássalhangzórendszer a 75%-
os kritériumnak megfelelıen 5;6, a 90%-osnak pedig 6 éves kor után tekinthetı 
elsajátítottnak. A legkésıbb elsajátított hangok a posztalveoláris zöngés réshang 
és a legyintıhang (még az utolsó korcsoportban sem jelent meg a gyermekek 
10%-ánál). 
A korrekt realizálódást a vizsgált életkori szakaszban akadályozó fejlıdési 
tényezı a mentális lexikon felnıttitıl eltérı, nem szegmentális alapú szervezıdé-
se, a reprezentáció bizonyos fonetikai jegyek tekintetében vett kialakulatlansága, 
illetve az elsajátított kontraszt pozíciótól függı megjelenítése, valamint a repre-
zentációban tárolt információ hangkörnyezettıl függı elıhívása. 
A mentális lexikonban szükséges szervezıdésbeli változás hiányára utaló 
variabilitás a veláris zárhangokra, a legyintıhangra, valamint a réshangok és 
affrikáták nagy részére jellemzı. A reprezentáció kialakulása tekintetében a rés-
hangok, affrikáták, likvidák és nazálisok egyaránt érintettek, a likvidák kivételével 
az osztályon belüli képzési hely szerinti differenciálódást lehetıvé tevı fonetikai 
jegyek elsajátítása a feladat.  
Az elsajátítás rendjére a hangállományban a vizsgálati periódus alatt bekö-
vetkezı változás a következıképpen utal: az elırébb képzett szegmentumok ha-
marabb alakulnak ki a hátsóbb képzésőeknél; a zöngétlen szegmentumok hama-
rabb a zöngés párjaiknál. Az elsajátítás rendje ennyiben megfelel az általános ten-
denciáknak. A képzés helyére vonatkozó megállapítás alól a /c/ és /Õ/ elsajátítása 
kivételnek számít: már az elırébb képzett posztalveoláris réshangok kialakulása 
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elıtt a szegmentumállomány részévé válnak (a zárhangok között számon tartva 
sem illeszkednének az univerziális tendenciához: a hátsóbb képzéshelyő veláris 
zárhangok után jelennek meg).  
Egyes obstruensek osztályba tartozástól függetlenül érzékenyek a szóhatár 
pozícióra a zöngésségi kontraszt érvényesítésében. A reprezentáció elsajátítása 
után a zárhangok közül a veláris zárhangok, továbbá a posztalveoláris affrikáták 
és a palatális nazális képzési hely tekintetében érzékenyek a hangkörnyezetre, a 
réshangok mód, hely és hangszalagmőködés tekintetében egyaránt.  
A magyar szegmentumállomány elsajátításával kapcsolatos irodalmi ada-
tokkal a vizsgálat eredménye részben áll összhangban. Az eltérés oka lehet a kor-
rekt produkció kritériumának eltérı meghatározása, a minta nagysága, valamint a 
vizsgálati anyag azon sajátossága, hogy egy adott szegmentum realizációját több-
féle fonetikai környezetben vizsgálta. 
A szóalak strukturális egyszerősítésének leggyakoribb és legtovább fenn-
maradó folyamata a mássalhangzó-kapcsolatok redukciója, melynek gyakorisága 
csak 6 éves korra csökken 25% alá. A mássalhangzó-kapcsolatok fejlıdésben a 
strukturális reprezentáció kialakulása és a korrekt produkció megjelenése között 
átmeneti fejlıdési korszak tételezhetı, melynek során a globális programozásnak 
megfelelıen a hangkapcsolatra elıírt jegyek aktivizálódnak, de pozicionálásuk 
még nem történik meg. 
A klinikai fonológiai kutatásban vizsgált strukturális egyszerősítési folya-
matokon kívül a vizsgált mintában elıfordul az afáziás közlésekben is megjelenı 
affrikátabontás szerkezetátrendezési folyamata. Az elıfordulások száma azonban, 
összhangban a más típusú korpuszban tapasztalt gyakoriságával, alacsony. Figye-
lemre méltóak továbbá azok a deviáns szóalakok, melyeknek tagolási határ pozí-
cióban levı szegmentumaik tévesen tartalmaznak [zár] jegyet (ilyenek a mód sze-
rinti harmonizálási folyamatok, illetve az affrikátabontás egyes esetei). E nyelvi 
adatok a gyermeknyelvben is jelenlevı tagolási határ kiemelés egyszerősítési fo-
lyamatára utalnak. 
A vizsgált gyermekek produkciójában a CVC séma már korrekten megva-
lósul.  A szótagstruktúra vizsgálati periódus alatti fejlıdésére a nazális + zárhang, 
valamint a nazális + affrikáta mássalhangzó-kapcsolatból álló, strukturálisan ki-
épült elágazó kóda korrekt ejtésének kialakulása, valamint a legyintıhang + zár-
hang mássalhangzó-kapcsolatból álló elágazó kóda, és a zárhang + legyintıhang 
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kapcsolatból álló elágazó onszet strukturális reprezentációjának, majd pedig kor-
rekt ejtésének kialakulása jellemzı. A szótagelıvel rendelkezı szótag strukturális 
reprezentációja elıbb kialakul, mint az elágazó onszeté. 
A 3–6 éves korig tartó fejlıdés a százalékos értékek, valamint a szignifi-
káns különbségek alapján két életkori szakaszra osztható. Az elsı, 3;6 éves korig 
tartó idıszak egy megelızı fejlıdési periódus lezárásának tekinthetı, melyre a 
korai fejlıdés hibázásai (variabilitás, ploziválás, nazálisok elırehelyezése, laterá-
lis approximálása, pozíciókorlát, szerkezetismétlés, a strukturális egyszerősítések 
nagy része) jellemzıek. A következı fejlıdési szakaszt az 5–6 éves korig tartó 
idıszak zárja le, melynek jelentısége a réshangok, affrikáták és a legyintıhang, 
valamint a mássalhangzó-kapcsolatok pozíciótól független elsajátításában van.  
A deviáns szóalakra jellemzı paradigmatikai folyamatok (az életkor 
elırehaladtával növekvı) túlsúlya a szintagmatikaival szemben, a fonetikai ténye-
zıvel nem magyarázható egyszerősítési folyamatok, valamint a mássalhangzó-
kapcsolatok fejlıdésénél leírt átmeneti szakasz hangtani jellemzıi a 
szegmentumállomány elsajátításának globális program szerinti szervezıdésére 
utalnak, s a Globális Programozás Elve független bizonyítékaként értékelhetık. 
A gyermeknyelvi folyamatok általános célja (más nyelvi devianciákéhoz 
hasonlóan) az egyszerősítés, melynek során a gyermek vagy egy kisebb elemszá-
mú halmazból építkezve hozza létre a felnıttnyelvi szóalakot, vagy az elemszám-
tól függetlenül alkot a felnıttnyelvinél egyszerőbb szekvenciát. Ez utóbbi eseté-
ben az elıforduló típusok a következık: (1) a mássalhangzó-kapcsolat redukciója; 
(2) a szó végi mássalhangzó elhagyása; (3) az összetevık sorrendjének cseréi; (4) 




1.6. Az atipikus fonológiai fejlıdés 
1.6.1.  Az atipikus fonológiai fejlıdés jellemzıi 
A nyelvi szervezıdés két szintje, az absztrakt fonológiai rendszer és a fonetikai 
realizációk közti kapcsolat három módon térhet el a tipikustól: 1) a szegmentu-
mok nyelvi funkciónak megfelelı használata, de nem megfelelı kiejtése, 2) jelen-
tıs késés az elemkészlet kiépítettségében, de az elsajátított szegmentumok megfe-
lelı fonetikai realizációja, 3) késés vagy deviancia a fonológiai rendszerben és a 
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fonetikai realizációkban. Az atipikus fonológiai fejlıdés fogalmát a klinikai kuta-
tásban legáltalánosabban az utóbbi két kapcsolatra vonatkoztatják, vagyis a be-
szélt nyelvben megjelenı atipikus mintázatban definiálják (Crystal 1987). 
Az atipikus mintázatot hordozó deviáns nyelvi adatok elemzése a tipikus fej-
lıdéssel több vonatkozásban megegyezı, bizonyos tulajdonságokban azonban 
eltérést is mutató jellegzetességeket tárt fel. Az atipikusan fejlıdı fonológiai 
rendszer legfontosabb jellemzıit Leonard (1998) összefoglalója, valamint 
Grunwell (1987) kutatási eredményei alapján mutatom be: 
 
– A szegmentumok szintje: A kutatási eredmények arra utalnak, hogy az 
atipikus fejlıdéső gyermek számára is azon szegmentumok elsajátítása jelenti a 
nagyobb problémát, melyek a tipikus fejlıdéső gyermekek nyelvi fejlıdésében is 
a késıbb megjelenık közé tartoznak. A különbség így nem a szegmentumok elsa-
játításának sorrendjében, hanem az elsajátítás gyorsaságában ragadható meg. A 
kutatások általában a mássalhangzó-állományra fókuszálnak, a magánhangzó-
rendszer kialakulásával kevés elemzés foglalkozik. Pollock és Keiser az angol 
magánhangzók és diftongusok produkciójának a felnıtt nyelvitıl való leggyako-
ribb eltérését a diftongusok egyszerősítésében, valamint az állandó szerkezető 
magánhangzók esetében a nyelv vízszintes és függıleges mozgásának targettıl 
való eltérésében, a hátrahelyezésben és a nyitásban látta. A magánhangzó-ejtés 
pontossága nem korrelált egyik vizsgálatban szereplı független változóval (a 
gyermek kora, a mássalhangzó-ejtés pontossága, nyelvi képesség, középfülgyulla-
dás vagy szájüregi deformitás) sem (Pollock–Keiser 1990). A magánhangzó-
rendszert érintı elmaradás a gyermek fonológiai jártasságának növekedésével 
megszőnik, a magánhangzó-használat a tipikus fejlıdésnek megfelelıen alakul 
(Watson–Martineau–Hughes 1994). 
 
– A megkülönböztetı jegyek szintje: A disztinktív tulajdonságok rendszer-
be épülésének mintázata szintén nagy hasonlóságot mutat a fiatalabb gyermekek 
fonológiai fejlıdésében tapasztaltakkal. Jelen kutatás szempontjából fontos kü-
lönbség azonban a zöngésségi kontraszt elsajátításában figyelhetı meg. SLI-os 
gyermekek (a betőszó a specifikus nyelvfejlıdési zavar angol nyelvő elnevezésé-
nek [Specific Language Impairment] kezdıbetőjeibıl jött létre) az életkoruk alap-
ján elvárható szinttıl gyengébben teljesítenek a zöngésségi oppozíció produkálá-
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sában, azonban legalább két (szó eleji vagy prevokális) fonetikai helyzetben jobb 
a teljesítményük, ha produkciójukat fiatalabb, hasonló mássalhangzó-készlettel 
bíró gyermekek teljesítményével vetik össze. További adattal szolgált a mással-
hangzó-készlet tekintetében megfeleltetett tipikus és atipikus fejlıdéső gyermek 
vizsgálata: az elıbbi csoportba tartozó gyermekek a képzés helyére vonatkozó 
distinkciót elıbb sajátítják el, mint a zöngésségre vonatkozót, az utóbbiak eseté-
ben azonban a sorrend fordított volt. 
 
– Akusztikai paraméterek: Az adott szegmentum realizálódásában a kevés-
bé, vagy egyáltalán nem észlelhetı, akusztikus elemzéssel azonban jól hozzáfér-
hetı finom jellegzetességek tárhatók fel (pl. szóvégi zárhangot megelızı magán-
hangzó idıtartamának a zárhang zöngéssége függvényében vett változása; a ma-
gánhangzó második formánsának értékében bekövetkezı változás a követı zár-
hang pozíciójától függıen; a /t/ és /k/ targetet szó eleji pozícióban realizáló szeg-
mentumok spektrális különbsége az elsı 40 ms-ban).  
 
– Fonológiai folyamatok: A gyermeki szóalak hibázási mintázata rend-
szerszerő kapcsolatban áll a realizálni kívánt felnıttnyelvi szóalakkal. A hibázás 
mintázata azonban más, mint a tipikus fejlıdéső gyermekeké. Az eltérés a fonoló-
giai folyamatok mőködésében ragadható meg, és a következı jellegzetességeket 
hordozza:  
 
I. Tipikus folyamatok perzisztálása 
A korai fejlıdésre jellemzı egyszerősítı folyamatok késıbbi életévekben 
is fennmaradnak. A korai kiejtési minta stabilizálódására, és a fonológiai 
feldolgozás elégtelenségére utaló jellegzetesség az atipikus nyelvi fejlıdés 
fontos indikátora. 
 
II. Kronológiai diszharmónia 
Néhány legkorábbi egyszerősítı folyamat, valamint a késıbbi nyelvi fej-
lıdésre jellemzı folyamat együtt jellemzi a gyermek produkcióját. A 
gyermek által realizált szóalakokban megjelenı hibázási mintázat fejlıdési 
státusa nemcsak az elızı pontban említett perzisztálás, hanem a diszhar-
mónia jelenlétének diagnosztizálásához is alapot szolgáltat. 
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III. Szisztematikus hangpreferencia 
Különbözı folyamatok mőködése eredményeként a gyermek produkciójá-
ban több szegmentum képviseleteként egyetlen adott beszédhang jelenik 
meg. A korai nyelvi fejlıdésben is megfigyelhetı jelenségtıl (pl. 
frikatívák ploziválása, veláris zárhang elırehelyezése, mássalhangzó-
kapcsolat redukciója eredményeként dentialveoláris zár realizálódik) ab-
ban különbözik, hogy tipikus és ritka vagy idioszinkretikus folyamatok 
kombinálódása eredményezi a preferált szegmentum megjelenését.  
 
IV. Szokatlan vagy idioszinkretikus folyamatok 
Tipikus nyelvi fejlıdésben ritkán elıforduló, vagy eddig még nem doku-
mentált egyszerősítési folyamatok.  
 
Az elsısorban angol nyelvterületen végzett vizsgálatok alapján a fonológiai zavar 
prototipikus profilját a következık jellemzik: a target rendszerhez képest keve-
sebb szegmentum; kevesebb szegmentális kombináció; különösen a képzés helyé-
re vonatkozóan kevesebb fonetikai jegy; a frikatívák és a nem nazális szonoránsok 
jelentıs korlátozottsága; a zöngésség/zöngétlenség konfúziója; a szótagstruktúrá-
ban a kanonikus CV forma dominanciája, preferált a nyitott szótag, eltekintve a 
szótagvégi nazálistól; a mássalhangzó-kapcsolat hiánya; a glottális zárhang 
pervazív használata egyes fonémák képviseletében; a centralizálási tendenciától 
eltekintve általában kialakult magánhangzó-rendszer (Crystal 1987). A különbözı 
nyelveken történı elemzések az angol nyelvi adatoktól némileg eltérı, 
nyelvspecifikus jellegzetességeket is feltártak (pl. német nyelvre Romonath 1991, 
portugálra Yavas–Lamprecht 1988).  
 
1.6.2. Késés avagy deviancia 
A szakirodalomban régóta vita tárgya, vajon az atipikus nyelvi fejlıdés deviáns 
elsajátítási mintázatot mutat, vagy tipikus, de lassabb ütemő fejlıdésrıl van szó. 
Az elıbbi esetében az atipikus nyelvi rendszer minıségi különbségeket mutat a 
tipikushoz képest, az utóbbi szerint pedig az elsajátítás rendje a fiatalabb gyerme-
kekéhez hasonlít. A legújabb kutatások azt az álláspontot erısítik, mely szerint az 
atipikusan fejlıdı gyermekek nyelvi rendszere általános természetét tekintve 
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megfelel egy lassúbb ütemő fejlıdésnek, vannak azonban olyan nyelvi elemek, 
melyek elsajátítása különleges nehézséget jelent számukra.  
Vannak kutatók azonban, akik magával a kérdésfeltevéssel sem értenek 
egyet. Leonard (1998) az atipikus nyelvi fejlıdés problémájának leegyszerősítését 
látja a késés/deviáns fejlıdés dichotómiájában. További, a fejlıdés kimenetét, az 
egyes nyelvi tulajdonságok közti kapcsolatot, a hibagyakoriságot, valamint a szo-
katlan mintázatot is figyelembe vevı különbségtételt javasol az atipikus nyelvi 
fejlıdés jellemzésére.  
Crystal (1987) szerint a késés/deviáns fejlıdés distinkció elfedi az atipikus 
mintázat jellegzetességét, mely szerint az atipikus fejlıdésen belül késés tiszta 


























2.1 Vizsgálati személyek 
Az atipikus nyelvfejlıdés vizsgálatában az ELTE Speciális Gyakorló Óvodájába 
járó 15 gyermek, 4 leány és 11 fiú vett részt, átlagéletkoruk 6;7 év (5;6–7;7). 
Mindegyikük az atipikus nyelvfejlıdés diagnózisával került az óvodába. Intelli-
gencia kvóciensük a Snijders-Oomen Nonverbális teszttel mérve az átlagos öve-
zetbe esik (átlag 94, szórás 85–116). Az atipikus beszédfejlıdés hátterében orga-
nikus, funkcionális vagy pszichoszociális okot, illetıleg a környezeti beszédinge-
rek deficitjét nem lehet kimutatni. 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek eredményeit a tipikus beszédfejlı-
dés 3–6 éves korig tartó életkori szakaszával vetettem össze.  
A tipikus nyelvi fejlıdés vizsgálatában 191 magyar anyanyelvő, egy vidéki 
város három eltérı vonzáskörzető óvodájába járó gyermek vett részt.  A gyerme-
keket hat korcsoportra osztottam. Az egyes korcsoportok hat hónapot öleltek fel, a 
csoportokon belüli nembeli megoszlás hasonló volt (1. táblázat). 
 




Fiúk száma Lányok 
száma 
1. 3;0–3;5 39,31/±1,3 18 8 10 
2. 3;6–3;11 43,75/±1,66 29 14 15 
3. 4;0–4;5 50,35/±1,7 40 19 21 
4. 4;6–4;11 56,86/±1,71 38 20 18 
5. 5;0–5;5 62,41/±1,76 41 21 20 
6. 5;6–5;11 68,92/±1,55 25 13 12 
Összesen    191 95 96 
 1. táblázat: A vizsgálatban szereplı gyermekek életkori és nemenkénti megoszlása 
 
Statisztikai számításokat csak az 1. és 6. korcsoport értékeivel való összehasonlí-
tásban végeztem. Az elıbbi csoport figyelembe vételét az indokolja, hogy (a 
nyelvfejlıdésre vonatkozó sztenderdizált tesztek) hiányában az életkori normától 
való kétéves elmaradás több irodalomban is az atipikus fonológiai fejlıdés elfo-
gadott bennfoglaló kritériuma, továbbá mert a tipikus 3–6 éves korig tartó fejlı-
désben a százalékos értékek és a szignifikáns különbségek alapján a 3;0–3;5 éves 
kor a fejlıdés jól elkülöníthetı szakaszát képviseli. Utóbbi csoport vizsgálata pe-
dig azért indokolt, mert az atipikus nyelvfejlıdéső csoport legfiatalabb tagjait te-
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kintve ez a korosztály tekinthetı életkori kontroll csoportnak, és mert ez az az 
életkori szakasz, melyben a vizsgálat szempontjából releváns fejlıdési tényezık 
elsajátítottak. 
 
2.2. Vizsgálati anyag 
Az adatgyőjtés alapja egy képmegnevezési feladat volt. Az itemek kiválasztásá-
nak alapjául –néhány kivételtıl eltekintve – egy, Bácsi János és munkatársai 
(2003) által összeállított gyermeknyelvi gyakorisági szótár szolgált. A szóanyag 
összeállításánál arra törekedtem, hogy a magyar nyelvnek a monomorfémikus 
szóalakokban mutatkozó hangtani sajátosságaira a lehetı legteljesebb mértékben 
kitérjek. Az egyes szegmentumokon kívül a hangkapcsolatok, valamint a szó- és 
szótagstruktúra szempontjai alapján válogattam össze a vizsgálati anyagban sze-
replı szóanyagot. A vizsgálat jellege, az adatközlık életkori sajátosságai és a 
klinikumban való hasznosíthatóság azonban kompromisszumokra kényszerített. A 
vizsgálat idıtartama nem lehetett túl hosszú, a szóalakoknak ábrázolhatóknak kel-
lett lenniük. Mindezen szempontok eredményeképpen a feladatsor 125 
monomorfémikus fınevet1 tartalmazott (1. sz. függelék), melyek a hangtani sajá-
tosságokat az alábbi megszorításokkal képviselték. 
 
2.2.1. Szegmentumállomány  
A vizsgálati anyagban szereplı szavak hangalakja tartalmazta a magyar nyelv 
szegmentális fonológiai rendszerének közel teljes állományát. A magánhangzók 
(2. sz. függelék) fonológiai csoportosításában a nyelvállás (felsı, középsı, alsó), a 
kerekség (labiális, illabiális) és az elölség (palatális, veláris) képzési jegyeit vet-
tem figyelembe, az /O/–/a:/ és /e/–/e:/ párok kivételével a rövid/hosszú szembenál-
lás megjelenésének vizsgálatától azonban eltekintettem. Az utóbbi szegmentumok 
                                                 
1 A szólista egyetlen item kivételével a „ránézésre azonosítható” nyelvi kategóriák körébe tartozó 
közneveket tartalmaz. Az egyetlen kivétel az /Ondra:S/ tulajdonnév, mely6 szemantikai komplexitá-
sát (Szilágyi N. 2004), referenciális kapcsolatait, valamint agyi lokalizációját tekintve egyaránt 
eltér a szólista további elemeitıl (a tulajdonnevek fıneveken belüli sajátos helyzetérıl l. Huszár 
2005). A szóalak produktív fonológiai tudásának vizsgálatát indokolttá teszi azonban a szó belseji 
háromelemő, zárhang+nazális+likvida elemekbıl álló mássalhangzó-kapcsolat szótagolására, 
illetve a kapcsolatot alkotó szegmentumok szótagstruktúrában elfoglalt helyére vonatkozó eltérı 
vélekedés (Törkenczy Miklós 1994/2001; Törkenczy Miklós – Siptár Péter 1999; Kassai Ilona 
1999a,b). A kérdéses szóalak nyelvi, pszicholingvisztikai sajátosságai a vizsgálat menetét érintı 
módszertani szempontokat is felvetnek: spontán megnevezés hiányában, legalább félautomatikus 




vizsgálatát az indokolja, hogy a hosszú/rövid szembenálláson kívül más lényeges 
jegyben is különböznek, „fonetikailag nem egymás hosszú/rövid párjai, hanem 
más-más magánhangzók” (Nádasdy–Siptár 1994/2001: 64).  
 
/y (:)/  =  felsı,       labiális,  palatális 
/i (:)/  =  felsı,       illabiális,  palatális 
/u (:)/ =  felsı,       labiális,  veláris 
/ë (:)/ =  középsı,  labiális,  palatális 
/o (:)/ =  középsı,  labiális,  veláris 
/E/     =  alsó,        illabiális,  palatális,  rövid 
/e:/    =  középsı, illabiális,  palatális, hosszú 
/O/     =  alsó,         labiális,  palatális,  rövid 
/a:/    =  alsó,         illabiális,  palatális,  hosszú 
 
A mássalhangzó-állomány (3. sz. függelék) elemszámának, illetve az egyes alosz-
tályok összetételének tekintetében a szakirodalom nem egységes. A /–/ státusával 
kapcsolatban megoszlanak a vélemények, vannak, akik hangkapcsolatként tartják 
számon (É.Kiss–Papp 1984; Siptár 1994/2001), mások önálló hangként (Szende 
1997; Kassai 1998). A /c/ és /Õ/ osztályozása szintén vita tárgya. Egyes szerzık a 
zárhangok alosztályába (Siptár 1994), mások az affrikátákéba (Szende 1997; Kas-
sai 1998) sorolják. A /v/, /j/ és /h/ besorolása további problémát fel, egyértelmő 
osztályozásukat kettıs természetükben rejlı fonológai tulajdonságaik nehezítik.  
A fentiek tudomásulvételével vizsgálati anyagomban Szende osztályozá-
sának megfelelıen a /c/ és /Õ/ elemeket az affrikáták, /v/-t a réshangok osztályá-
ban, a /j/ és /h/ elemeket pedig approximánsként tartottam számon, és az értéke-
lésben is ennek megfelelıen jártam el. Választásomat a szegmentumoknak a vizs-
gált minta nyelvi adataiban megfigyelhetı viselkedése indokolta. A /v/ réshang 
volta mellett szól, hogy szóhatár-pozícióra elıírva, valamint a harmonizálási fo-
lyamatokban zöngétlen mássalhangzók környezetében a zöngés obstru-ensekhez 
hasonlóan viselkedik, nevezetesen: a realizációban az alapalak /v/-nek megfelelı 
tagolási pozíciójában a (zöngésségi oppozíció mentén szembeállított) pár zöngét-
len tagja jelenik meg. A /j/ és /h/ azonos hangosztályba sorolását indokolja az in-
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konzekvens inkorrekt ejtés esetében megfigyelt viselkedésük: egy adott szegmen-
tum alternatív realizációjaként fordulnak elı. A /c/-nek és /Õ/-nek az affrikáták 
osztályába sorolása mellett szól, hogy inkorrekt ejtésben a felnıttnyelvi szóalak 
/c/ és /Õ/ számára elıírt pozíciójában helyettesítıként – az egyételmően 
affrikátáknak tekintett szegmentumokhoz hasonlóan és a zárhangoktól eltérıen – 
réshang és elırébb képzett affrikáta is megjelenik, valamint, hogy képesek szét-
válni virtuális összetevıikre.  
A mássalhangzó-állományon belül a hosszú/rövid kontraszt meglétének 
vizsgálatára nem tértem ki.  
 
/p/ = bilabiális   zöngétlen  zárhang 
/b/ = bilabiális   zöngés   zárhang 
/t/  = dentialveoláris   zöngétlen  zárhang 
/d/ = dentialveoláris   zöngés   zárhang 
/k/ = veláris    zöngétlen  zárhang 
/g/ = veláris    zöngés   zárhang 
/f/ = labiodentális   zöngétlen  réshang 
/v/ = labiodentális   zöngés   réshang 
/s/ = alveoláris   zöngétlen  réshang 
/z/ =  alveoláris   zöngés   réshang 
/S/ =  posztalveoláris   zöngétlen  réshang 
/J/ =  posztalveoláris   zöngés   réshang 
/→/ =  alveoláris  zöngétlen  affrikáta 
/–/=  alveoláris   zöngés   affrikáta 
/tS/ =  posztalveoláris   zöngétlen  affrikáta 
/dJ/=  posztalveoláris   zöngés   affrikáta 
/c/ =  palatális   zöngétlen  affrikáta 
/Õ/ =  palatális   zöngés   affrikáta 
/l/ =   alveoláris   (zöngés)1  laterális 
 
 
                                                 
1 A zöngésség jegyének zárójelezését a szonoránsok redundánsan [+zöngés] értéke indokolja: 
[+szon]→[+zöng] (Siptár 1995: 36). 
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/r/ =   alveoláris   (zöngés) tremuláns1 
/m/ =  bilabiális  (zöngés) nazális 
/n/ =  dentialveoláris  (zöngés) nazális 
/ù/ =  palatális  (zöngés) nazális 
/h/ =  laringális  zöngétlen approximáns 
/j/ =  palatális  (zöngés) approximáns 
 
A kiválasztott szegmentumokat néhány kivételtıl eltekintve mindhárom fonetikai 
pozícióban vizsgáltam, pozíciónként legalább két különbözı kontextusban (2. 
táblázat). 
 
2.2.2. Mássalhangzó-kapcsolatok  
A magyar nyelv hangsorépítési szabályszerőségeinek megfelelı, és (a háromele-
mő kapcsolat kivételével) a gyakorisági szótárban legalább három szóalakban 
szereplı mássalhangzó-kapcsolatokat szó eleji és szó végi helyzetben vizsgáltam. 
Szó elején négy kételemő, és egy háromelmő, szó végén hét kételemő típus fordul 
elı. Az elıfordulások száma a hangkapcsolatok gyakoriságának fonetikai helyzet 
szerinti eloszlásának felel meg: a magyar nyelvben legkevesebb 
hangkapcsolattípus szó elején jelenik meg. A hangkapcsolatok minıségileg fı-
képp azokat a típusokat képviselik, melyek a beszédben való elıfordulásuk és 
lexikai gyakoriságuk tekintetében elsı helyen állnak: nevezetesen likvidának és 
nazálisnak zárhanggal alkotott kapcsolatai (Kassai 1981). 
Szó eleji helyzetben a kételemő kapcsolatok közül különbözı képzési he-
lyő zárhangnak legyintıhanggal /tr,dr,kr/, valamint szibilánsnak zárhanggal /St/ 
alkotott kapcsolatát vizsgáltam. E hangkapcsolatok koartikuláció tekintetében a 
jellegében változatlan hangkapcsolások körébe tartoznak (Elekfi 1992: 15–17). A 
zárhang + legyintıhang kapcsolat a szótagstruktúra szempontjából tipikus szókez-
detet alkot, a /tr,dr/ kapcsolat artikulációs szempontból optimális rendezettségő. 
Az /St/ kapcsolat megsérti a Szonoritási Sorbarendezés elvét (Törkenczy 
1994/2001: 276), ugyanakkor anyanyelvi beszélı nem ítéli rendhagyónak. A két 
                                                 
1 A mai magyarban a rövid hangnak egyetlen perdülete van, ezért valójában „legyintıhang”. Hosz-
szú párja viszont (a lenizációs folyamatokban realizált változatoktól eltekintve) valódi, 




mássalhangzó-kapcsolat a szótagstruktúra szempontjából nem azonos minıséget 
képvisel: az elıbbi az elágazó szótagkezdet csoportjába sorolható, az utóbbi ese-
tében pedig a /S/ szótagelınek nevezett összetevı, mely nem tartozik a szótagkez-









/p/ 7 4 4 /p/ 
/b/ 5 4 3 /b/ 
/t/ 5 7 3 /t/ 
/d/ 4 4 2 /d/ 
/k/ 17 7 6 /k/ 
/g/ 3 3 8 /g/ 
/f/ 4 1 1 /f/ 
/v/ 4 3 2 /v/ 
/s/ 7 2 3 /s/ 
/z/ 2 3 5 /z/ 
/S/ 3 3 4 /S/ 
/J/ 2 2 2 /J/ 
/→/ 4 2 2 /→/ 
/–/  1  /–/ 
/tS/ 6 2 2 /tS/ 
/dJ/ 1 1  /dJ/ 
/c/ 1 2 1 /c/ 
/Õ/ 2 2 2 /Õ/ 
/m/ 3 5 3 /m/ 
/n/ 2 8 3 /n/ 
/ù/ 2 3 2 /ù/ 
/l/ 4 5 4 /l/ 
/r/ 6 8 7 /r/ 
/j/ 2 4 2 /j/ 
/h/ 6 3  /h/ 
                                 2. táblázat: A vizsgált mássalhangzók pozíciónkénti elıfordulása  
 
A szó eleji háromelemő kapcsolatot a vizsgálati anyagban szibiláns + zárhang + 
legyintıhang kapcsolat, /Str/ képviselte, mely a magyar háromelemő szótag eleji 
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kapcsolatoknak megfelelıen a /S/ szótagelıvel indul, és azt követi az elágazó szó-
tagkezdet (ebben az esetben a /tr/). 
Szó végén csak kételemő kapcsolat szerepelt a vizsgálati anyagban: 
legyintıhangnak és nazálisnak különbözı képzési helyő zárhanggal /rt,rd,rk/ és 
/mb,nt,ng/, valamint nazálisnak palatális affrikátával /nc/ alkotott kapcsolata. 
Koartikuláció tekintetében a legyintıhang + zárhang kapcsolat jellegében válto-
zatlan kapcsolódás, a /ng/ esetében a [n] képzéshely szempontjából igazodik a 
veláris zárhanghoz, a /nc/ esetében pedig szintén a [n] képzésében hasonulás for-
dul elı (Elekfi 1992: 18–19). Mindhárom kapcsolattípus elágazó kóda szerepét 
tölti be a szótagstruktúrában (Törkenczy 1994/2001: 300–301). (Azáltal azonban, 
hogy a /c/ affrikátaként van számon tartva, problémás annak a jólformáltsági felté-
telnek (Törkenczy 1994/2001: 304) az értelmezése, hogy nazális + affrikáta kap-
csolatban az affrikáta csak koronális lehet.)  
 
2.2.3. Magánhangzó-kapcsolatok 
A magánhangzó-kapcsolat megjelenését morfémahatár által nem tagolt 
lexémákban vizsgáltam. Az /Ou/, az /ie:/ az /iu:/, valamint az /io:/ kapcsolatot tar-
talmazó szavak listája a következı: autó, kalauz, hiéna, hiúz, rádió. 
Az autó szóalakban szó eleji pozícióban szereplı /Ou/ kapcsolat második 
elemének fonológiai státusával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Egyes 
vizsgálatok arra utalnak, hogy mögöttesen hiátust alkotó szegmentumokról van 
szó, a felszínen azonban a két szegmentum nem hangkapcsolatként, hanem dif-
tongusként jelenik (jelenhet) meg (Nádasdy–Siptár 1994/2001: 172–174, Siptár 
2002). Más vizsgálatok azonban a kapcsolat felszíni megjelenésében is a két szó-
tagmag fonológiai státusát látják igazolódni, bár az eredmények nagyobb ingado-
zást mutatnak, mint a szó belseji /Ou/ kapcsolat (kalauz) megítélését illetıen (Kas-
sai 1999a). 
A hiéna, hiúz szavak vizsgálatát a hiátustöltés jelensége indokolja. Az [i] 
elemet tartalmazó magánhangzó-kapcsolatok esetében a hiátus kötelezıen betöl-
tıdik. A hangbetoldás j-féle kapcsolóhanggal történik, mely intenzitását és idıtar-
tamát tekintve is eltér a mögöttes /j/ megvalósításától: gyengébb és rövidebb an-
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nál. Teljes értékő [j] hangoztatása a mővelt köznyelvi ejtésben nem fordul elı 
(Elekfi 1992: 71, Nádasdy–Siptár 1994/2001: 174–175). 
A kalauz szóalakban lévı [Ou] szekvencia realizálódása részben a fentiek-
ben érintett autó szóalakkal való összevetésben lehet érdekes, ahol a fonetikai 
pozíció nyelvelsajátításban megjelenı hatása vizsgálható, részben pedig a  gyer-
meknek azt a készség szintő tudását méri, mely szerint hangbetoldás [+ker] tulaj-
donsággal jellemezhetı szegmentumok alkotta kapcsolat esetében gondozott be-
szédben nem megengedett. 
A rádió szóalak vizsgálati anyagba kerülése részben a szó végi magán-
hangzó-kapcsolat képviseltetése érdekében történt, részben pedig azért, mert a 
szóalakban szereplı magánhangzó-kapcsolat egy vagy két szótagúságának meg-
ítélésében felnıttek és gyermekek (nagycsoportos óvodások) esetében is megosz-
lanak a vélemények, bár nem olyan mértékben, mint az autó szóalak magánhang-
zó-kapcsolatát illetıen (Kassai 1999a,b,c). 
 
2.2.4. Szótagstruktúra  
A szótagstruktúra vizsgálatára az egyszótagú szavak szolgáltak, felépítésük a kö-
vetkezı volt: CV, VC, CVC, CVCC, CCVC, CCCVCC. A vizsgálati anyagban 
szereplı szótagstruktúra-típusok az elsajátítás rendjét és a magyar nyelv hangsor-
építési szabályszerőségeit alapul véve kerültek kiválasztásra. 
 
2.2.5. Szóstruktúra  
A vizsgálati anyagban szereplı szóalakok struktúrája az egyszótagú szavaktól a 
négyszótagúakig terjedt. A szóalakok közül legnagyobb számban a kétszótagúak 
fordultak elı (60), és leggyakoribb volt az 5 hangból álló szó. A kétszótagú szó-
alakok átlagos szótagszámúnak tekinthetık a magyar nyelvben (Fónagy 1960; 
Kassai 1981), az öt szegmentumból álló szóalakok pedig a leggyakoribbak (Iva-
nov 1980). A különbözı szótagstruktúrák elsajátításának vizsgálata céljából meg-







2.3. A vizsgálat menete 
A fenti szempontok szerint összeállított vizsgálati anyagot 15 tipikus nyelvfejlı-
déső gyermek vizsgálatával elıteszteltem. Az itt szerzett tapasztalatok alapján a 
tesztképek némelyikét jobban felismerhetı képpel cseréltem fel.  
A tényleges vizsgálat során a gyermekeknek egyesével felmutatott képeket 
kellett megnevezniük. A gyermek produkcióját lejegyeztem, ezenkívül Sony 
ICD–MS525 típusú magnetofonnal rögzítettem. Törekedtem arra, hogy a gyermek 
önállóan nevezze meg a képeket. Abban az esetben, ha ez mégsem következett be, 
körülírással segítettem a szóalak elıhívását. Elıfordult, fıleg a fiatalabb korosz-
tályban a ritkábban elıforduló lexémák esetén, hogy két szóalak felkínálása után 
kellett a gyermeknek a képen látottat kiválasztani. Egy-egy gyermek vizsgálata 
átlagban 15 percig tartott.   
A vizsgálatot követıen a lejegyzett nyelvi anyagot a felvettel összevetet-




2.4.1. Az egyéni fonológiai profil felrajzolása 
Az értékelést az egyéni teljesítmények elemzésével kezdtem. Egy-egy gyermek 
nyelvi anyagának feldolgozása 20–45 percet vett igénybe. Az értékelés során a 
variabilitás meglétére, az elsajátított fonémák számára és típusára, valamint a jel-
lemzı fonológiai folyamatokra tértem ki. Az alapul szolgáló kritériumok a követ-
kezık voltak: 
 
– Szegmentális rendszer: elsajátítottnak vettem egy szegmentumot, ha a gyer-
mek pozíciónként legalább két alkalommal korrekten produkálta. Egyszeri 
produkciót véletlenszerőnek tekintettem. E kritérium alól csak a /f/, /–/, /dJ/ 
és /c/ kivétel, amelyek esetében, mivel pozíciónként csak egyszer szerepeltek 
a vizsgálati anyagban, egyetlen korrekt ejtést is elfogadtam. Korrektnek ítél-
tem egy mássalhangzó ejtését mindaddig, amíg a torzulás nem volt olyan mér-
tékő, hogy egy másik rendszerelem realizációjaként volt azonosítható. 
– Variabilitás: azt a típusát vizsgáltam, melynek során adott rendszerelem kü-
lönbözı fonetikai pozícióban és környezetben különbözı beszédhangokban 
realizálódik. Jellemzınek találtam a gyermek produkciójára, ha a gyermek a 
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hangot legfeljebb egyszer produkálta korrekten, és az alapul szolgáló rend-
szerelemet legalább két beszédhangtípus formájában realizálta.  
– Fonológiai folyamatok: jellemzınek találtam az adott fonológiai folyamatot, 
ha legalább két alkalommal elıfordult a gyermek produkciójában. 
 
Fonológiai folyamatok elnevezés alatt, Stampe fogalomhasználatától eltérıen, 
azokat a hibázásmódokat értem, melyekkel leírható a gyermeknyelvi szóalaknak a 
felnıtt nyelvitıl való eltérése. Elemzésük során Grunwell (1992) felosztása alap-
ján három csoportjukat különítettem el: a rendszer, a struktúra egyszerősítésére 
irányuló, illetve a kettı interakciójának eredményeként kialakuló folyamatokat. A 
klinikai fonológiában alkalmazott terminológiát részben megtartottam, részben a 
Szépe J. (2000) által javasoltakkal helyettesítettem.  
 
I. Rendszeregyszerősítı (paradigmatikai) folyamatok. A rendszeregyszerősítés 
körébe azok a folyamatok tartoznak, melyek egy-egy oppozíció semlegesítésével 
a szegmentumrendszer elemszámának csökkenését eredményezik. Ebben a cso-
portban két folyamattípust különböztettem meg. 
 
• Kontextusfüggetlen rendszeregyszerősítés. A gyermek a 
szegmentumkészletébıl még hiányzó valamely elemet egy már meglévı 
elemmel pótolja. A folyamat kontextustól és pozíciótól függetlenül jellem-
zi a gyermek beszédprodukcióját, egy adott beszédhangot következetesen 
ugyanaz a beszédhang képvisel. Vizsgálatomban e folyamatok elemzése a 
nem korrelatív tulajdonságok, valamint a zöngésség korrelatív tulajdonság 
figyelembevételével történt. A vizsgált típusok a következık voltak:  
o Mássalhangzókat érintı egyszerősítések: 
 zöngétlenítés: zöngés hang helyett zöngétlen párja  
 elırehelyezés: hátsóbb képzési helyő hang helyett elırébb 
képzett 
– dentialveolarizálás (veláris zárhang helyett 
dentialveoláris képzéshelyő, illetve palatális nazális he-
lyett dentialveoláris képzéshelyő) 
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–  alveolarizálás (posztalveoláris réshang helyett alveo-
láris képzéshelyő, illetve posztalveoláris affrikáta he-
lyett alveoláris képzéshelyő) 
 hátrahelyezés: elırébb képzett hang helyett hátsóbb képzési 
helyő 
–    posztalveolarizálás (alveoláris réshang helyett 
posztalveoláris képzéshelyő, illetve alveoláris affrikáta   
helyett posztalveoláris képzéshelyő) 
–   velarizálás (dentialveoláris zárhang helyett veláris 
képzéshelyő) 
 frikativizálás (affrikáta  helyett  réshang) 
 ploziválás (réshang vagy affrikáta helyett zárhang)  
(alveoláris  réshang     helyett     dentialveoláris     zárhang, 
posztalveoláris  réshang   helyett   dentialveoláris   zárhang, 
                                    alveoláris    affrikáta     helyett     dentialveoláris     zárhang, 
                                    posztalveoláris  affrikáta   helyett   dentialveoláris  zárhang, 
                                    palatális    affrikáta      helyett     dentialveoláris     zárhang) 
 affrikatizálás (réshang helyett affrikáta) 
 lateralizálás    (legyintıhang helyett   laterális) 
 approximálás  (laterális vagy legyintıhang helyett [j])1 
 kettıs rendszeregyszerősítı folyamat 
 egyéb  
 
o Magánhangzókat érintı egyszerősítések: 
 hátrahelyezés: palatális képzési helyő magánhangzó helyett 
veláris képzési helyő 
 nyitás: zártabb állkapocsszögő magánhangzó helyett nyíl-
tabb állkapocsszögő 
 illabializálás: labiális magánhangzó helyett illabiális 
 
                                                 
1 Az approximánsok közül a kontextusfüggetlen rendszeregyszerősítési folyamatokban csak a /j/ 
vett részt.  
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• Kontextusfüggı zöngésedés. E folyamat során az obstruensek szó eleji és 
végi helyzetben zöngésség szerinti kontrasztív funkciójukat nem tudják 
betölteni. A két fonetikai helyzetben jelentkezı folyamatot külön vizsgál-
tam: 
o szó eleji obstruens zöngétlenítése 
o szó végi obstruens zöngétlenítése. 
 
II. A paradigmatikai és szintagmatikai hatások interakciója következményeként 
létrejövı folyamatok: 
• Szerkezetismétlés (harmonizálás). Felszíni megjelenési formája az antici-
páció és perszeveráció. Elıbbi esetében egy, a szóalakban késıbb követ-
kezı elem vagy szekvencia hasonítja magához képzéshely vagy képzés-
mód, illetıleg szótagstruktúra tekintetében a szóalakban elıtte levıt. Jobb-
ról balra történı folyamat. Utóbbi esetében a szóalakban elıbb következı 
hasonítja a késıbb következıt, a folyamat balról jobbra megy végbe. Mö-
göttesen a szerkezet egy-vagy több komponense (jegy, szegmentum, szó-
tag) ismétlıdik, melynek következtében egynemőbb (harmonikus), és 
ezért információtartalmában és esetenként a képzési konfigurációt tekintve 
is a target szóalakhoz képest egyszerőbb szerkezet áll elı. Két típusát kü-
lönítettem el: 
 
o képzési helyet érintı harmonizáció 
o képzésmódot érintı harmonizáció (a hangszalagmőködés tekinte-
tében bekövetkezı változásokat is ebben a típusban jelenítettem 
meg). 
 
• Szerkezetátrendezés (összetevık alkotórészeinek cseréje). Felszíni megje-
lenési formája a metatézis. Sorbarendezési mővelet hatására a szó struktú-
rája az alapalakhoz képest átrendezıdik, a jegyek vagy szegmentumok 





III. Struktúraegyszerősítı (szintagmatikai) folyamatok. Az egyszerősítés során a 
szóalak szerkezete válik egyszerőbbé.  
• Hangkapcsolatok egyszerősítése: a mássalhangzó-, illetve magánhangzó-
kapcsolat egy vagy több elemének elhagyása  
• Szó eleji mássalhangzó elhagyása 
• Szó végi mássalhangzó elhagyása 
• Betoldás: olyan szegmentum vagy szekvencia megjelenése a gyermeki 
szóalakban, mely a felnıtt nyelvi szóalaknak nem része. 
• Kihagyás: nem határpozícióhoz köthetı szegmentum vagy szekvencia el-
hagyás 
• Tagolási határok kiemelése.  
 
2.4.2. A vizsgált csoport fejlıdési mintázata 
Az egyénenkénti feldolgozás után kerülhetett sor a csoportra vonatkozó nyelvi 
adatok elemzésére. A nyelvi adatokat a preferált fonetikai pozíció, a 
szegmentumkészlet mérete és összetétele, a variabilitás, valamint az egyszerősítés 
típusa és gyakorisága alapján értékeltem. Minıségi és mennyiségi analízis alapján 
állapítottam meg az egyes korcsoportokra jellemzı szegmentumállományt és a 
hibázások hátterében mőködı fonológiai folyamatokat. A statisztikai elemzéshez 
az SPSS 11.0 statisztikai rendszert alkalmaztam.  
Azt, hogy egy korcsoport elsajátította-e az adott szegmentumot, vagy hi-
bázási mintázatára jellemzı-e az adott fonológiai folyamat, illetıleg a variabilitás, 
a következı – a szegmentumok esetében két (a – b) alternatív – kritériumnak való 
megfelelés alapján vizsgáltam:  
 
– Fonémarendszer: elsajátítottnak vettem az adott szegmentumot, ha a 
gyermekek  
       a) 75%-a,  
       b) 90%-a elsajátította. 
 
– Fonológiai folyamat és variabilitás: nem értékeltem a csoportra jellemzı-




3.1. A fonetikai helyzetek átlagértékei 
A fonetikai helyzetekre vonatkozó korrektejtés-átlagértékek szó végi helyzetben a 
legalacsonyabbak, a legtöbb korrekten képzett szegmentum szó belseji helyzetben 
fordul elı (2. táblázat). A különbözı fonetikai helyzetben kapott eredmények 
mintázata a tipikus nyelvfejlıdéső 5;6–5;11 éves gyermekek eredményeihez ha-
sonló. Szembetőnıek azonban az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek esetében 
kapott alacsonyabb értékek, a fonetikai helyzetek átlagában és a minimum érték-
ben egyaránt. Figyelemreméltó továbbá a magasabb szórás érték, mely a tipikus 
nyelvfejlıdéső gyermekek relatíve homogén teljesítményéhez képest az atipikus 
gyermekek produkciója közti jelentısebb eltérésre utal.  
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek pozíciónkénti korrektejtés-
átlagértékei közti különbség a páros t-próba eredménye alapján szignifikánsnak 
tekinthetı (3. táblázat). A szóhatárok közti, valamint a szó belseje és vége közti 
különbség szignifikancia szintje magasabb (p=0,01 illetve p=0,00), mint a szó 
eleji és belseji közti eltérésé (p=0,04). 
A tipikus nyelvfejlıdéső 5;6–5;11 éves gyermekek különbözı fonetikai 
helyzetekben kapott eredményeitıl való eltérés szintén statisztikailag igazolhatóan 
nem a véletlennek köszönhetı, a szignifikancia szint mindhárom pozícióban 
egyenlı (p=0,00) (4. táblázat).  
 
 Szó eleje Szó belseje Szó vége 
 Átlag  Szórás  Min.  Max.  Átlag  Szórás  Min.  Max.  Átlag  Szórás  Min.  Max.  
6. 
korcsop. 22,88 1,61 18 24 24,04 1,81 18 25 20,32 2,32 13 22 
atipikus 15,73 3,39 11 23 16,86 3,94 11 24 13,40 4,56 4 21 


















Szó belseje – szó eleje 1,13 1,99 2,20 14 0,04 
Szó eleje –  szó vége 2,33 2,98 3,04 14 0,01 
Szó belseje – szó vége 3,47 2,96 6,85 14 0,00 
3. táblázat: A vizsgált minta egészére vonatkozó korrektejtés-átlagok fonetikai pozíciók 
szerinti szignifikáns eltéréseinek statisztikai adatai (Welch-próba) 
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Szó belseje –6,63 17,61 0,00 –7,17 
Szó eleje –7,66 17,89 0,00 –7,15 
Szó vége –5,46 18,43 0,00 –6,92 
4. táblázat: Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 6. korcso-
portos gyermekek korrekt mássalhangzó-produkciójában a foneti-
kai helyzetek átlagában mutatkozó szignifikáns különbségek sta-
tisztikai adatai  
 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek különbözı fonetikai helyzetben kapott ér-
tékeit a tipikusan fejlıdı 3;0–3;5 éves gyermekek hasonló eredményeivel össze-
vetve azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi csoportba tartozó gyermekek mindhárom 
fonetikai helyzetben több korrekt szegmentumot képeznek. Az értékek közti kü-
lönbség azonban a páros t-próba alapján csak tendencia szintő (p szó belseje=0,1 il-
letve p szó vége=0,07) (5. táblázat). 
 





Szó belseje –1,66 29 0,1* –2,45 
Szó vége –1,91 26,86 0,07* –2,85 
5. táblázat: Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. korcso-
portos gyermekek korrekt mássalhangzó-produkciójában a foneti-
kai helyzetek átlagában mutatkozó különbségek statisztikai adatai 
(a * tendencia szintő eltérést jelez) 
  
 
3.2. A szegmentumállomány 
3.2.1. A magánhangzók elsajátítása 
A vizsgált atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek magánhangzórendszere a 90%-os 
kritériumnak megfelelıen elsajátítottnak tekinthetı. Egy-egy gyermeknél fordul 
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elı inkorrekt ejtés, a szegmentumok közül az [y(:)], [O], [ë(:)] és [u(:)] az érintet-
tek (6. táblázat).  
A vizsgálati anyag feldolgozása során azonban feltőnik, hogy eltérıen a ti-
pikus nyelvfejlıdéső 5;6–5;11 éves gyermek produkciójától, az atipikus fonológi-
ai fejlıdéső gyermekek sokkal több inkorrekt magánhangzót ejtenek. A magán-
hangzó-rendszer kialakultnak minısítését a vizsgálati anyag sajátosságait figye-
lembe véve kell értékelni: a legtöbb magánhangzót fonetikai helyzetenként több 
szóalakban vizsgáltam, és az elsajátítottság kritériumának a legalább kétszeri kor-
rekt ejtést jelöltem meg. 
 

























100 100 100 
atipikus 100 93,33 93,33 100 100 
 
93,33 100 93,33 100 
6. táblázat: A magánhangzók korrekt ejtéseinek százalékos értéke a tipikus nyelvfej-
lıdéső 6. korcsoportos és atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek produkciójában 
 
3.2.2. A mássalhangzók elsajátítása 
3.2.2.1. A természetes osztályok átlagértékei 
A diagramról (1. ábra) leolvasható, hogy a mássalhangzók nagy része 75%-os 
szinten sem tekinthetı elsajátítottnak.  
A korrekt produkció mintázata az 5;6–5;11 éves gyermekekéhez több tekin-
tetben hasonló. Az eltérés két jellemzıben ragadható meg. Elıször is, az atipikus 
nyelvfejlıdéső gyermekek produkciójára vonatkozó mintázat markánsabb foga-
zottsága arra utal, hogy a tipikus fejlıdésben késıbb elsajátított szegmentumok 
sokkal több gyermek elemkészletébıl hiányoznak, mint az a tipikus nyelvfejlıdé-
ső csoport esetében tapasztalható. A fejlıdésbeli elmaradás azonban nem egyfor-
ma mértékben jellemzi az érintett szegmentumokat (például a laterális esetében 
sokkal kevésbé szembetőnı, mint a posztalveoláris zöngés réshang, zöngés affri-
káta, palatális zöngés affrikáta és a legyintıhang esetében). A két csoport korrekt 
produkciós mintázata közti másik eltérés a nazálisok, de különösen a 
dentialveoláris és palatális nazális tekintetében ragadható meg. E természetes osz-
tály szegmenseinek korrekt produkciója az 5;6–5;11 éves gyermekek számára 
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problémamentes, az atipikus fejlıdéső gyermekek jelentıs hányadának 

















1. ábra: A korrekten képzett mássalhangzók korcsoportonkénti százalékos megoszlása a 
három fonetikai pozíció összesített értéke alapján a tipikus nyelvfejlıdéső 6. korcsoportos 
és az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek produkciójában 
 
A tipikus nyelvfejlıdéső 1. és 6. korcsoportos, illetıleg az atipikus nyelvfejlıdéső 
gyermekek korrekt mássalhangzó-produkciójának varianciája bizonyos szegmen-
tumok esetében szignifikánsan különbözik. A függetlenmintás t-próba, valamint – 
az egyes szegmentumok esetében heterogén mintán alkalmazott – robosztus vál-
tozatának eredményei az 4. és 5. sz. függelékben láthatók, részletezésükre az egyes 
természetes osztályok bemutatásánál kerül sor. 
 
3.2.2.2. A természetes osztályok pozíciónkénti átlagértékei 
 
A zárhangok elsajátítása 
 
[p] [b] [t] [d] [k] [g] 
e b v e b v e b v e b v e b v e b v 
1. korcsoport 100 100 100 90 100 95 100 100 100 90 100 55 85 85 85 58 85 85 
6. korcsoport 100 100 100 100 100 83 100 100 100 100 100 76 100 100 100 92 100 92 
atipikus 100 100 100 93 93 86 100 100 100 67 93 47 100 93 100 54 74 54 
7. táblázat: A korrekten képzett zárhangok elıfordulása atipikus nyelvfejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. 
és 6. korcsoportos gyermekek produkciójában (az értékek az egyes korcsoportokban elıforduló korrekt 
mássalhangzó-produkció százalékos elıfordulására vonatkoznak; a halványított számok a 75%-os 
kritériumszint alatti teljesítményt jelölik) 
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A zöngétlen bilabiális és dentialveoláris zárhangot a gyermekek mindegyike kor-
rekten képezi, a veláris zöngétlen zárhang produkciója is csak kevés gyermek 
számára okoz problémát ([k]átlag =98%). A zöngétlen zárhangok tehát a képzés 
helyétıl függetlenül 90%-ban elsajátítottnak tekinthetık. Inkorrekt ejtés legtöbb 
esetben a zöngés zárhangoknál fordul elı, ezen belül a legérintettebb szegmen-
tum a veláris zárhang ([b]átlag=91%, [d]átlag=69%, [g]átlag=61%). A pozíciók átla-
gában vett korrektejtés százalékos aránya alapján tehát csak a bilabiális zárhang 
tekinthetı 90%-os szinten elsajátítottnak (7. táblázat). Tipikus fejlıdés esetén a 
zárhangok osztályának minden szegmentumát 3;6 éves korra a gyermekek leg-
alább 75%-a elsajátítja.  
 A zárhangok korrekt ejtésének gyakorisági sorrendje a következı: [p] = 
[t] > [k] > [b] > [d] > [g]. Az eredmények a tipikus fejlıdésben leírt fejlıdési úttal 
([p] = [t] > [b] > [k] > [d] > [g]) megegyeznek abban, hogy a zöngés 
dentialveoláris és veláris a zárhangok osztályának utolsó elemeiként integrálód-
nak a szegmentumrendszerbe, eltérnek azonban a bilabiális zöngés zárhang és a 
zöngétlen veláris megjelenési rendjében.  
          A szó eleji és végi pozíció korrekt ejtést befolyásoló hatása a 
dentialveoláris és veláris zöngétlen hangoknál érvényesül leginkább. A szóhatár 
pozíció hatása legerısebb a dentialveoláris esetében, melynél szó végi helyzetben 
feleannyi korrekt produkció fordul elı, mint szó belsejiben. Párosmintás t-
próbával tesztelve az eredményeket a [d] esetében lehet szignifikáns különbséget 
kimutatni: a szó elején és a szó végén statisztikailag igazolhatóan kevesebb kor-
rekt produkció születik, mint a szó belseji helyzetben (p=0,04, illetve p=0,00) (6. 
sz. függelék). 
                  Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek korrektejtésének a tipikus 
nyelvfejlıdésőek 6. korcsoportjától való nagyfokú különbsége a függetlenmintás 
t-próba robosztus változatával tesztelve statisztikailag igazolható módon nem a 
véletlennek köszönhetı a [d] szó eleji (p=0,02), valamint a [g] mindhárom 
(p=0,01, p=0,04, p=0,01), és tendencia szintő a  [d] szó végi (p=0,08) fonetikai 
pozíciójában (4. sz. fügelék). Az 1. korcsoporttal való összehasonlításban tenden-
cia szintő különbségeket lehet igazolni a [g] szó végi (p=0,1), valamint a [k] szó 
eleji és szó végi pozíciójában (p=0,08)  (5. sz. függelék). 
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A réshangok elsajátítása 
 
 
[f] [v] [s] [z] [S] [J] 
e b v e b v e b v e b v e b v e b v 
1. kocsoport 100 91 91 100 100 71 95 90 95 55 76 85 46 41 46 8 41 33 
6. korcsoport 100 100 100 96 96 75 100 96 96 92 96 96 88 88 88 81 80 64 
atipikus 100 100 60 93 87 60 93 60 80 47 67 80 27 33 40 13 13 13 
8. táblázat: A korrekten képzett réshangok elıfordulása atipikus nyelvfejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. és 
6. korcsoportos gyermekek produkciójában (az értékek az egyes korcsoportokban elıforduló korrekt 
mássalhangzó-produkció százalékos elıfordulására vonatkoznak; a halványított számok a 75%-os 
kritériumszint alatti teljesítményt jelölik)  
 
A fonetikai helyzetek átlagát tekintve a réshangok közül egyikrıl sem mondha-
tó el, hogy a gyermekek 90%-a szegmentumrendszerének részét képezné. A 
labiodentálisok (87–80%), valamint a zöngétlen alveoláris (78%) a 75%-os 
kritérium alapján elsajátítottnak tekinthetı. A zöngés alveolárist a gyermekek 
65%-a, a zöngétlen posztalveolárist azonban csak 33, a zöngést pedig 13%-a  
produkálja korrekten (8. táblázat).  
A réshangok gyakorisági sorrendje: [f] >  [v]  > [s] > [z] > [S] > [J], 
mely számottevıen nem különbözik a tipikus fejlıdésnél leírt megjelenési sor-
rendtıl.  
A fonetikai pozíció korrekt ejtést befolyásoló hatása szembetőnı, az ér-
tékek egyenetlen teljesítményt mutatnak. Különösen figyelemre méltó a labio-
dentális szó végi, valamint a zöngétlen alveoláris szó belseji helyzetben tapasz-
talható, a zöngétlen szegmentumok esetében a tipikustól eltérıen alakuló ala-
csony értéke. Statisztikailag igazolható különbséget a párosmintás t-próba a 
következı szegmentumok és pozíciók között eredményezett: a [f] értékei szó 
eleji és szó végi helyzetben (p=0,00), a [v]-éi szó belseji és végiben (p=0,04),  a 
[s]-éi szó eleji és szó belsejiben  (p=0,05), a [z]-éi szó eleji és végiben (p=0,05) 
szignifikánsan különböznek, tendencia szintő különbség tapasztalaható a [s] szó 
végi és szó belseji értékei között (p=0,08) (6. sz. függelék). 
Az atipikus fejlıdéső csoport korrekt réshang-produkciójának értéke 
elmarad mindkét tipikus fejlıdéső csoport gyakorisági értékétıl. Figyelemre 
méltó az a különbség, mely már az 1. korcsoportos gyermekek teljesítményével 
összefüggésben is leolvasható a táblázatból.  
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A különbség a 6. korcsoportéhoz viszonyítva a [f] szó végi (p=0,01), a 
[s] szó belseji (p=0,01), a [z] szó elji és belseji (p=0,00, p=0,04), a [S] és a [J] 
mindhárom fonetikai helyzetében (p=0,00, p=0,01, p=0,01; p=0,00, p=0,00, 
p=0,00; p=0,00, p=0,00, p=0,00) szignifikáns (4. sz. függelék). A [J] szó eleji és 
belseji helyzetben mutatott korrektejtés gyakorisága esetében a minta homo-
génnek tekinthetı.  
Az 1. korcsoport tendenciaszerően több korrekt produkciót nyújt a [v],  
a [s]  és a [J]  szó belseji (p=0,08, p=0,09, p=0,06) ejtésében. Az [f] szó végi 
pozíciójában a különbség szignifikáns (p=0,03) (5. sz. függelék). 
 
Az affrikáták elsajátítása 
 
 
[→] [–] [tS] [dJ] [c] [Õ] 
e b v e b v e b v e b v e b v e b v 
1. korcsoport 75 83 83  78  60 51 60 46 46  51 51 56 33 60 38 
6. korcsoport 96 96 96 x 96 x 92 92 88 80 84 x 100 100 100 96 96 92 
atipikus 80 73 47 x 67 x 40 40 33 13 33 x 53 40 40 26 33 20 
9. táblázat: A korrekten képzett affrikáták elıfordulása atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. és 6. 
korcsoportos gyermekek produkciójában (az értékek az egyes korcsoportokban elıforduló korrekt 
mássalhangzó-produkció százalékos elıfordulására vonatkoznak; a halványított számok a 75%-os 
kritériumszint alatti teljesítményt jelölik; az x az adatok hiányára utal) 
 
Az affrikátákon belül nincs egy olyan szegmentum sem, mely akár a fonetikai 
helyzetek átlagában, akár egy bizonyos pozícióban a 90%-os kritériumszintet 
elérné, a 75%-os elsajátítottság is csak egy szegmentum, a zöngétlen alveoláris 
szó eleji helyzetében teljesül (9. táblázat). A fonetikai helyzetek átlagában vett 
legtöbb korrekt ejtés az alveoláris esetében fordul elı, tekintet nélkül a hang-
szalag mőködésre ([→]: 67%, [–]: 67%), ezeket követi a zöngétlen palatális 
([c]: 44%) és posztalveoláris ([tS]: 38%). A zöngés palatális és posztal-veoláris 
korrekt képzéseinek száma a gyermekek ötödére jellemzı ([Õ]: 26%, [dJ]: 23%) 
esetében. A szegmentumok gyakorisági sorrendje: [→] =  [–] > [c] > [tS] > [Õ] > 
[dJ]. Tipikus fejlıdés esetén (75%-os szinten) a zöngétlen palatális megelızi a 
zöngétlen poszt-alveolárist.  
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A fonetikai helyzet hatása az elıbbi osztályoknál leírtakhoz képest ke-
vésbé érvényesül. Legerısebb a hatása a [→] esetében, amelynél a szó végi po-
zícióban tapasztalható értékek jóval alatta maradnak a másik kettıének. A kü-
lönbséget párosmintás t-próbával tesztelve tendencia szintő eltérést kapunk 
(p=0,08) (6. sz függelék). A [–]-vel kapcsolatban állítást megfogalmazni az 
erre alkalmas nyelvi adatok hiányában nem lehet.  
Az atipikus nyelvi fejlıdéső gyermekek korrekt affrikáta produkciója 
gyakoriságában eltér mindkét tipikus fejlıdéső csoportétól. Az átlagok közti 
különbséget a független mintás t-próbával, valamint robosztus változatával 
tesztelve a következı eredményeket kapjuk. A 6. korcsoporthoz viszonyítva a 
különbség [→] és a [–] szó belseji pozíciójában tendencia szintő (p=0,04). A 
további értékek a [→] szó eleji pozícióját kivéve mindegyik affrikátára nézve, s 
minden vizsgált fonetikai helyzetben szignifikáns különbséget mutatnak (4. sz. 
függelék). Az 1. korcsoport átlagaival összevetve a [→] szó végi pozícióban 
(p=0,04), a [dJ] szó elejiben (p=0,02) különbözik szignifikánsan. A [dJ] szó 
eleji ejtése tekintetében a minta homogénnek tekinthetı (5. sz. függelék). 
 
A nazálisok elsajátítása 
 
 
[m] [n] [ù] 
e b v e b v e b v 
1. korcsoport 100 100 100 100 100 100 70 65 51 
6.korcsoport 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
atipikus 100 100 87 73 87 80 33 47 33 
10. táblázat: A korrekten képzett nazálisok elıfordulása atipikus 
fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. és 6. korcsoportos gyermekek 
produkciójában (az értékek az egyes korcsoportokban elıforduló 
korrekt mássalhangzóprodukció százalékos elıfordulására vonat-
koznak; a halványított számok a 75%-os kritériumszint alatti telje-
sítményt jelölik) 
 
A nazálisok közül a bilabiális (96%) a 90%-os, a dentialveoláris (80%) a 75%-os 
kritériumnak megfelelıen elsajátítottnak tekinthetı, a palatális nazális (38%) kor-
rekt képzése azonban körülbelül csak a gyermekek egyharmadának produkciójára 
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jellemzı (10. táblázat). A gyakorisági sorrend megfelel a tipikus fejlıdésben ta-
pasztalható elsajátítási sorrendnek: [m] > [n] > [ù]. 
Az értékek pozíciónként egyenetlenséget mutatnak, mely kivétel nélkül, 
még a bilabiális nazális esetében is megfigyelhetı. Az eltérések statisztikailag iga-
zolható mértéket nem érnek el. 
A nazálisoknál tapasztalhatjuk az eddigi legnagyobb különbséget a tipikus 
fejlıdés értékeihez viszonyítva. A tipikus fejlıdés során a bilabiális és 
dentialveoláris nazális már az 1. korcsoportban 100%-os elsajátítottságú, a palatális 
pedig a 6. korcsoportban eléri ugyanezt a szintet.  
A 6. korcsoport átlagaival összehasonlítva a különbség a [n] esetében szó 
eleji pozícióban szignifikáns (p=0,04), szó végiben tendencia szintő (p=0,08), a [ù] 
esetében pedig mindhárom fonetikai helyzetben szignifikáns (p=0,00) (4. sz. függe-
lék).  Az 1. korcsoport korrektejtés-átlagához viszonyítva statisztikailag igazolható 
különbséget a [n] és [ù] esetében szó eleji helyzetben lehet kimutatni (p=0,04 illet-
ve p=0,01). A [ù] szó eleji ejtése tekintetében a minta homogén (5. sz. függelék). 
.  




e b v e b v 
1. korcsoport 68 63 55 31 31 23 
6. korcsoport 96 96 96 87 87 87 
atipikus 93 87 67 13 13 33 
11. táblázat: A korrekten képzett likvidák elıfordu-
lása atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. és 
6. korcsoportos gyermekek produkciójában (az ér-
tékek az egyes korcsoportokban elıforduló korrekt 
mássalhangzó-produkció százalékos elıfordulására 
vonatkoznak; a halványított számok a 75%-os kri-
tériumszint alatti teljesítményt jelölik) 
 
A likvidák korrektejtés-átlaga a fonetikai helyzetek átlagát tekintve a laterális 
esetében (82%)  a 75%-os kritériumnak megfelel, a legyintıhang esetében pedig 
a gyermekek egyötödére jellemzı (19%) (11. táblázat). Az elıfordulási gyakori-
ság alapján felírható sorrend megegyezik a tipikus fejlıdésnél leírtakkal.  
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A pozícióhatás a laterálisnál, szó végi helyzetben érvényesül legerıseb-
ben, a legyintıhang esetében viszont ugyanez a pozíció eredményezi a legtöbb 
korrekt ejltést. A párosmintás t-próba alapján a [l] szó eleji helyzetben szignifi-
kánsan többször jelenik meg korrekten, mint szó végén (p=0,04), a szó belseji és 
szó végi értékek közti különbség tendencia szintő (p=0,08). A [r] szintén tenden-
ciaszerően többször fordul elı szó végi pozícióban, mint a szó elején vagy a bel-
sejében (p=0,08) (6. sz. függelék). 
A likvidák esetében is lényeges különbséget látunk a tipikus és atipikus 
nyelvfejlıdéső gyermekek értékei között. Az eltérés iránya azonban a laterális 
esetében az elızıekben leírtakhoz képest változik: az atipikus nyelvfejlıdéső 
gyermekek mindhárom fonetikai pozícióban több korrekt laterálist képeznek, 
mint az 1. korcsoportos gyermekek (hasonló jelenség figyelhetı meg a 
legyintıhang szó végi értékeinél is, azonban ebben az esetben az értékek közti 
különbség nem jelentıs). A 6. korcsoport korrektejtés-átlagától a laterális csak 
szó végi pozícióban, a legyintıhang azonban mindhárom fonetikai helyzetben 
számottevıen elmarad.  
A különbséget a függetlenmintás t-próba robosztus változatával tesztelve 
az eredmények a következık: a 6. korcsoportban szó végi pozícióban szignifi-
kánsan több korrekt laterális fordul elı (p=0,04), és a legyintıhang mindhárom 
fonetikai helyzetben (p=0,00) szignifikáns különbséget mutat (4. sz. függelék). A 
legyintıhang szó eleji, és szól belseji korrekt ejtésének tekintetében a minta ho-
mogénnek tekinthetı. Az 1. korcsoporthoz viszonyítva a különbség tendencia 
szintő, az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek szó eleji helyzetben több korrekt 
laterálist képeznek (p=0,08) (5. sz. függelék). 
 
Az approximánsok elsajátítása 
 
Az approximánsok fonetikai helyzetük átlaga alapján 75%-ban elsajátítottnak te-
kinthetık (a [j] 73%-a valamivel alatta marad a kritérium szintnek, a [h] értéke 







e b v e b v 
1. korcsoport 76 100 95 100 85 x 
6. korcsoport 92 100 100 100 100 x 
atipikus 67 80 73 93 66 x 
12. táblázat: A korrekten képzett approximánsok elı-
fordulása atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. 
és 6. korcsoportos gyermekek produkciójában (az ér-
tékek az egyes korcsoportokban elıforduló korrekt 
mássalhangzó produkció százalékos elıfordulására 
vonatkoznak; a halványított számok a 75%-os krité-
riumszint alatti teljesítményt jelölik; az x az adatok 
hiányára utal) 
 
A korrektejtés-átlag mindkét szegmentum esetében és mindegyik vizsgált foneti-
kai pozícióban egyaránt elmarad az 1. és a 6. korcsoport átlagától. Az elmaradás 
azokban a fonetikai helyzetekben a legnagyobb, amelyek a tipikus fejlıdés során 
is kritikusak az adott szegmentum szempontjából: a [j] szó eleji helyzetben, a [h] 
szó belsejében nem éri el a 75%-os szintet. Az egyes fonetikai helyzetekben ka-
pott értékeket párosmintás t-próbával tesztelve szignifikáns különbséget a [h] ese-
tében kapunk: a szó belseji alacsonyabb érték statisztikailag igazolhatóan nem a 
véletlennek köszönhetı (p=0,04) (6. sz. függelék). 
Csoportátlagok közti szignifikáns eltérést a 6. korcsoporthoz viszonyítva a 
[h] szó belseji (p=0,02), a [j] szó végi (p=0,04) ejtésében találunk, tendencia szin-
tőt pedig a [j] szó eleji és szó belseji értékei között (p=0,08) (4. sz. függelék). Az 
1. korcsoporthoz viszonyítva az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek szó belseji 
helyzetben tendenciaszerően (p=0,08) kevesebb [j] hangot ejtenek (5. sz. függe-







3.3. Variabilitás1  
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek produkciójában a variábilis ejtés rendkívül 
gyakori (2. ábra). A gyermekek 93%-ánál fordul elı, hogy a fonémarendszerében 
még meg nem levı szegmentum képviseletében különbözı hangokat realizál. A 
variabilitás által érintett szegmentumok száma gyermekenként különbözı (13. 
táblázat). 
 A variábilis ejtés gyakoriság értéke a tipikus nyelvfejlıdéső gyermekek 
mindegyik vizsgált korosztályáéhoz képest lényegesen magasabb. A független-
mintás t-próba robosztus változatával tesztelve már az 1. korcsoporttal való ösz-

















2. ábra: A variabilitás elıfordulásának százalékos gyakorisága az atipikus nyelvfejlıdé-
ső és a tipikus fejlıdéső gyermekek hat korcsoportjának beszédprodukciójában   
 
A variabilitás által leggyakrabban érintett szegmentumok az affrikáták (13 elı-
fordulás) és a réshangok (10 elıfordulás), a likvidák és az approximánsok érin-
tettsége azonos (8 elıfordulás). Legkevésbé a zárhangokra és a nazálisokra jel-
lemzı ez a hibázás (2, illetve 4 elıfordulás). A réshangokon és az affrikátákon 
belül nagyobb számban fordul elı hátsóbb képzési helyő, jelentısebb azonban a 
hangszalagmőködés tekintetében való eltérés: a zár- és réshangok esetében a 
[+zöng] jeggyel jellemezhetı szegmentumok lényegesen többször érintettek (13. 
táblázat). Az affrikáták hangszalagmőködés tekintetében való viselkedésére a 
                                                 
1 A fejezetben a gyermeki realizációk hibatípus szempontjából releváns elemét jelölöm szögletes 
zárójel közé téve. 
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vizsgálati anyag jellegébıl adódóan nem szolgáltat kellı mennyiségő informáci-
ót.  
 
 zárhang réshang affrikáta nazális likvida approxi-
máns 
1.    v,           J                 c     r   h 
2. –       s,       J →,   tS – – – 
3. b, d   v, s, z,   J  →,       dJ, c –    r   h 
4. – –       tS,      c – – – 
5. – –       tS,            n, ù l, r   h 
6. – – – –    r – 
7.         k, g       s, z, S, J →,   tS, dJ, c, Õ n, ù l, r j, h 
8. – –                  c – – j 
9. –          z,     J →,       dJ  – – – 
10. – – – – – – 
11. –           z →,   tS, dJ,     Õ      ù    r j 
12. –           z                      Õ –    r j 
13. – f,v, s, z, S →,   tS, dJ – – – 
14. –        s, z        tS, dJ, c, Õ n l – 
15. –                 J             dJ – – j 
13. táblázat: A variabilitás során elıforduló szegmentumok esetenkénti megjelenése  
 
Olyan szegmentum, melynek variábilis ejtése csak egy bizonyos helyzetben for-
dul elı, kettı van: az [f] szó végi és a [h] szó belseji pozícióban. A bilabiális rés-
hang esetében az inkorrekt produkció hátterében a határkiemelés áll (/Jira:f/ → 
zija:[p]).  
A /h/ realizációját a 1) zöngésedés1 (/h/→[j]), illetıleg a zöngésedés mel-
lett vagy anélkül megvalósuló 2) szerkezetismétlés, 3) szerkezetátrendezés, va-
lamint 4) kihagyás eredményezheti. Elıfordul, hogy a gyermek a variábilis ejtés 
mellett korrekt szegmentumot is produkál (/poha:r /→ po[h]a:š, /boho:→/ → 
bo[h]o:→). A veláris szegmentumok közt korrekten realizálódó szegmentum je-




                                                 
1 A zöngésedés elnevezés alatt fonológiai szintő, az approximánsok osztályán belül mőködı 
egyszerősítést értek, melynek során a /h/ a hangkörnyezet hatására zöngés approximánsként ([j]) 
realizálódik. A folyamat konzekvens rendszeregyszerősítés során nem fordul elı, a szerkezetis-




1) 2) 3) 
 
4) 
[1.] /boho:→/→ bo[j]o:→ 
[1.] /poha:r /→po[j]a:j 
[3.] /tEhe:n/→ tE[j]e:š 
[5.] /tEhe:n /→ tE[j]e:š 
[3.] /poha:r/→po[l]a:š1 
[3.] /boho:→/→ bo[n]o:→ 
[5.] /boho:→/→ bo[g]o:→ 
[7.] /tEhe:n/→ tE[l]e:š                    
 
[1.] /tEhe:n /→tE[n]e:j [5.] /poha:r/→po[š]a:š 
 
 
Adott rendszerelem realizációjaként egyes természetes osztályok esetében a leg-
több elıfordulással a vele azonos osztályba tartozó szegmentum realizációja jele-
nik meg, mások esetében a szegmentumot nem saját osztályabeli elem képviseli 
(14. táblázat, 7–9. sz. függelék). 
Zárhangok helyett 14 deviáns alakból 12-ben zárhang jelenik meg, és 1–1 
elıfordulással bilabiális nazális és laterális. Utóbbiak a /b/ realizációjaként, szó 
belseji helyzetben kerülnek a /b/ számára elıírt pozícióra: a laterális szerkezetát-
                                                 
1 A gyermek produkciójában az [r] ejtése variábilis, a legtöbb szóalakban [j] vagy [l] formájában 
realizálódik. A [h] szó belseji ejtésben palatálisok között zöngésedik ([j]), velárisok között a 
hangkörnyezet képzési hely-jegyét ismétlı szonoráns formájában realizálódik ([n]). A [j] és a [l] 
ejtése szintén variábilis, szó végi pozícióban törlıdhet. A fenti szegmentumok viselkedését figye-
lembe véve a [pola:š] realizálódásában a mőveleti lépések többdféle kombinációja képzelhetı el. 
 
 
1. 2. 3. 
/poha:r/→ poHa:[j] 
[poHa:j] → po[j]a:j   
[poja:j] → poja:[š] 
             [poja:š] →  po[l]a:š 
/poha:r/→ poHa:[j] 
[poHa:j] → po[l]a:j 
[pola:j] → pola:[š] 
 
/poha:r/ → poHa:[l]  
 [poHa:l] →pola:[l]  




Az 1. lehetıségben a lépések száma a legtöbb, a munkamemóriát jobban terhelı feldolgozásról 
van szó; a mőveleti sor szerkezetismétlései közül van olyan, amelyben az irányító pozíció a 
szótagkóda, szemben a 2–3. lehetıségekkel, amelyekben a szótagonszet képzési hely-jegye ismét-
lıdik; a szerkezetismétlést indukáló szótagkóda egy következı lépésben törlıdik, ezért kétségessé 
válik mőveleteket irányító szerepe.  
A 2. lehetıségben a legyintıhang realizálását magyarázhatná a laringális képzési hely irányító 
szerepe, melynek hatására az [r] szonoráns jellegét megtartva a zöngét inherensen tartalmazó 
palatális approximáns formájában jelenik meg. Mivel azonban az intervokális h-nak a jegyei sem 
stabilak, nem valószínő, hogy jegyei meghatározó szerepet tölthetnek be a mőveletek irányításá-
ban. A [j] megjelenését a [l]-vel szemben indukálhatja a szegmentumot a szóalakban megelızı 
veláris magánhangzó képzési hely-jegye is, melynek hatására (veláris szonoráns rendszerelem 
hiánya következtében) a palatális realizálódik. Ebben az esetben azonban felmerül a kérdés, hogy 
a veláris magánhangzók közötti pozícióra elıírt h pozíciójában miért elülsı képzési helyő szeg-
mentum jegyei aktiválódnak. 
A 3. mőveleti kombinációban a szerkezetismétlést irányító pozíció a szó eleji, a szóalak többi 
mássalhangzójához képest jelöletlen szegmentuma stabil jegyekkel rendelkezik, képzési hely-
jegye indukálhatja az egyszerősítést. A szó végi szegmentum törlését magyarázhatja a feldolgo-
zásban késıbb sorra kerülı, ezért sérülékenyebb pozíció, valamint a szó végi szótag perifériás 
szerkezeti elemeinek (onszet és kóda) azonos jeggyel való feltöltésének kódolási nehézsége, a 
fonológiai hasonlósági hatás (Baddeley 2001). 
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rendezés (/libO/ → [b]i[l]O), a nazális többszörös egyszerősítés (/uborkO/ → 
[omukO]) hatására. A 12 realizálódott zárhangból 5 (42%) a zöngétlen 
dentialveoláris: a zöngés hangok képviseletében szóhatár pozícióban, a zöngétlen 
veláris helyett mindhárom fonetikai helyzetben.  
A zárhangok esetében a legtöbb esetben a hangkörnyezet hatására bekö-
vetkezı szerkezetismétlés folyamata eredményezi a még kialakulatlan /b, d, g, k/ 
szegmentum eltérı realizációját. A szegmentumok képzési hely és/vagy hangsza-
lagmőködés tekintetében hasonulnak a környezetükhöz. A hasonulás iránya a 
hasonító szóalakbeli pozíciójától függıen elıre és hátra ható lehet (/bOgoj/ → 
bO[d]oš, illetve /këte:ù/ → [t]ëte:š, /ge:p/ → [k]e:p). A variabilitást befolyásoló 
másik folyamat zöngés hang esetében fordul elı: szó végi helyzetben a hangkör-
nyezet hatására elülsıbb képzéshelyővé váló szegmentum [–zöng] jegyet vesz fel 
(/yvEg/→ yvE[t]).  
 Réshang helyett a 84 deviáns alakból 46-ban réshang, 16-ban zárhang, 
14-ben affrikáta, 6-ban approximáns jelenik meg, ezenkívül néhány esetben nazá-
lis (/z/ → [m])  és likvida (/z/ → [r]), valamint a /s/ képviseletében szó belseji 
helyzetben [h/S]. A nazális megjelenését szó belseji mássalhangzó-kapcsolat ese-
tében szerkezetismétlés eredményezi (/tSizmO/ → tSi[m]mO). A likvida pedig a [–
foly] jegy ismétlése révén realizálódik a /z/ számára elıírt pozícióban 
legyintıhang formájában (/zokni/ → [r]okni). Mindkét esetben jobbról balra ható 
mőveletrıl van szó, az utóbbi esetében egy artikulációs tulajdonságait tekintve a 
célhangnál összetettebb szegmentumot eredményezve.  
A réshangokon, valamint az összes elıforduláson belül is a legtöbb eset-
ben az alveoláris realizálódik. A zöngétlen a zöngés alveoláris és a 
posztalveolárisok (/z, S, J/ → [s]), zöngés párja pedig a zöngés posztalveoláris és 
labiodentális helyett (/J, v/ → [z]).  
A realizálódott réshangok a konzekvens egyszerősítés alapján várhatótól a 
hangkörnyezet hatására (képzési hely) bekövetkezı szerkezetismétlés (/ë:z/ → 
ë:[s], illetve /kOlOuz/ → tOju[S]), illetıleg kisebb mértékben szerkezetátrendezés 
(/zivOtOr/ → [j]i[z]O[f]O), következtében térnek el. 
  84
A zárhangok közül a [t] képzéshelyre és hangszalagmőködésre való tekin-
tet nélkül, fıképp szó eleji pozícióban képviseli a réshangokat. A [+per] jegyő, 
zöngés réshang helyett szerkezetátrendezés hatására jelenik meg a deviáns szó-
alakban (/vEre:b/ → [t]E[v]e:š). A [–per] jegyő réshangok hangszalagmőködé-
süknek megfelelı [t], illetve [d] beszédhangban való realizálódását a [–foly] je-
győ hangkörnyezet szerkezetismétlés (/sobO/ → [t]obO, /tSe:sE/ → →e:[t]E) vagy 
téves jegypozicionálás formájában idézi elı /zivOtOr/ → [d]ivOtO[š] és /ro:JO/ → 
[jo:da]1). A [b] relizálódása hátterében a zöngés dentialveoláris pozíciójában ható 
határkiemelés áll (/ëv, si:v/ → ë[b], ci:[b]). 
Az affrikáták közül legtöbbször (7) a [→] fordul elı homorgán és hátsóbb 
képzési helyő réshangok helyett, ezt követi gyakoriságban a [c] (3 elıfordulás) a 
zöngétlen alveoláris képviseletében, majd 1-2 elıfordulással a [–] (← /z/), a [tS] 
(←/s, S/), és a [Õ] (← /z/) is.  Labiodentális réshangot affrikáta nem realizál. A 
felnıttnyelvi szóalak [–per] jeggyel rendelkezı réshangjai a [–foly], vagy [+lágy] 
jegyő szegmentum környezetében azokhoz hasonulva, illetıleg szóhatár pozíció-
ban [–foly] jeggyel kiegészülve jelennek meg a deviáns szóalakban (/sitO/ → 
[→]i→O,2 illetve /së:ùEg/ → [c]ë:ùEš, és /ha:z/ → ša:[→]). Mivel a realizálódó 
szegmentum a célszegmentumnál minden esetben összetettebb artikulációs kon-
figurációval jellemezhetı, a jelenség nem tekinthetı fonetikailag motiváltnak.  
A réshangok közül tehát a /v/ érzékeny a szóhatár pozícióra. A variabilitás 
során megfigyelhetı viselkedése a /j/-vel való rokonságára, és az obstruensek 
között elfoglalt sajátos helyzetére utal. Az alveoláris és hátsóbb képzéső réshang-
ok gyakrabban érzékenyek módjegyre, mint az a tipikus nyelvfejlıdéső 3–4 éves 
gyermekek esetében megfigyelhetı. 
 
                                                 
1 A [r] artikulációjára a gyermek nem képes, a szegmentum [–foly] jegye a reprezentációban jelen 
van, és abban a pozícióban aktiválódik, melyre a nem konzekvensen egyszerősített beszédhang 
van elıírva. 
 
2 A /sitO/ → [→i→O] realizálódás a finomprogramozás jelentıs deficitjét mutatja. A szóalak több-
szörös egyszerősítés eredménye, a [–foly] valamint a [+érd] jegyek ismételt elıhívása a mással-
hangzók tekintetében homogén szóalakot hoz létre. Az egyszerősítést a lexikális elıhívás zavara 
(/sitO/ vs. /→i→O/) is motiválhatja, mely esetében a jelenség hátterében különbözı nyelvi szinten 
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14. táblázat: A variabilitás által érintett osztályok és realizálódásuk 
Az approximánsok közül a [j] vesz részt a folyamatban, és a zöngés rés-
hangokat képviseli (/vonOt, vOda:s/ → [j]onOt, [j]Oda:s, /zivOtOr/ → zi[j]OtOj, 
/piJOmO/ → pi[j]OmO).  
Az affrikáták a deviáns szóalakban legtöbb esetben zárhang, valamint 
réshang és affrikáta formájában realizálódnak. Ezenkívül a /Õ/-t szó eleji pozíció-
ban 1 esetben [j] képviseli (/Õi:k/ → [j]i:k), a /→/ helyett 1 alkalommal [ps] 
(/→itrom/ → [psimiùo:]), /dJ/ helyett pedig 1 alkalommal [→h] áll (/la:ndJO/ → 
la:n[→h]O)1. 
A legtöbbször realizálódó szegmentum a [t], mely képzési helyre és hang-
szalagmőködésre való tekintet nélkül megjelenik (/→, tS, dJ, c, Õ/ → [t]), illetve a 
[s], mely a zöngétlen alveoláris és posztalveoláris szegmentumok helyett áll (/→, 
tS/ → [s]). A [→] a posztalveoláris és palatális affrikátát (/tS, c/ → [→]), a [c] a 
zöngétlen alveolárist, posztalveolárist, valamint a zöngés palatálist (/→, tS, Õ/ → 
[c]), a [d] a zöngés szegmentumokat (/dJ, Õ/ → [d]), valamint 1 gyermek esetében 
a zöngétlen palatálist (/c/ → [d]) , a [S] a zöngétleneket (/→, tS, c/ → [S]) , a [k] a 
zöngés posztalveolárist és a palatálisokat (/dJ, c, Õ/ → [k])2 képviseli.  
Az alveoláris és posztalveoláris affrikáták (/→, tS, dJ/) esetében elıforduló 
mőveletek az 1) affrikátabontás, a 2) képzési hely- vagy a 3) hangszalagmőködés 
szerinti szerkezetismétlés, valamint a 4) szerkezetátrendezés. A szegmentumok a 













                   vs.  
4[15.]/dJEki/→[→]Eki  
                    vs.  
[3.] /dJEki/ → [k]E[→]i  
[7.]/→itrom/→[t]i[→]šo:  
                                                 
1 A szóalak értelmezését l. a 3.4.3.5. fejezetben. 
 
2 A zöngétlen veláris megjelenése a zöngés palatális képviseletében szerkezetátrendezést is ma-
gába foglaló többszörös egyszerősítés következménye (/ki:Õo:/ → [t]i[k]o:). 
 
3 A gyermek szegmentumrendszerének az affrikáta még nem része. A /→/ következetesen [+foly] 
jegyő szegmentumként realizálódik, a hangkörnyezet hatása a képzési hely-jegy ismétlésében 
érhetı tetten. 
 
4 A posztalveoláris affrikáta következetesen alveoláris képzési helyő, azonban a hangkörnyezet 
hangszalagmőködés-jegyét ismétlı affrikáta formájában realizálódik. 
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      /pErE→/ → pEjE[s]    /la:ndJO/→la:n[–]O 1[13.]/→itrom/→[t]i[s]lom  
A zöngétlen palatális esetében a variabilitás oka szó eleji pozícióban leggyakrab-
ban a szerkezetátrendezés (/cu:k/ → [k]u:[t], illetıleg [k]u:[c]).  
A nazálisokat a variabilitás során nazális (/ù/ → [n]; /n/ → [ù, m]),  late-
rális (/n, ù/ → [l]) és zárhang (/n/ → [d, t]) képviseli, egy esetben fordul elı 
approximáns (/n/ → [j]). Az adott szegmentum eltérı realizációjának hátterében 
szerkezetátrendezés (/kOna:l/ → kO[j]a:[n], kO[l]a:[š]) és szerkezetismétlés áll. 
Az utóbbi esetében a nazális pozíciójában a hangkörnyezet hatására homorgán 
zárhang (/nOp/ → [d]Op, DE /ne:ni/ → [ne:ni]) jelenik meg. A laterális szó belseji 
pozícióban /diù:E, su:ùog/ → ti[l]:E, tu:[l]oš fordul elı. 
A likvidákat 39 deviáns alakból 15-ben approximáns képviseli, ezen belül 
is 1 eset (/re:pO/ → [h]e:pO) kivételével a [j], valamint 10 esetben a laterális. 7 
deviáns szóalakban zár- (/l, r/ → [d], /r/ → [b, p]), 4-ben réshang (/r/ → [s, v], /l/ 
→ [z]) jelenik meg. 1-1 alkalommal fordul elı affrikáta (/r/ → [→]), nazális  (/l / 
→ [n]) és [lj] (/o:rO/ → o:[lj]O).  
A konzekvens rendszeregyszerősítés során megjelenı szegmentumoktól 
eltérı realizációk az elıbbi osztályoknál tapasztaltaktól eltérıen legtöbb esetben 
szerkezetátrendezés, illetve a vele párhuzamosan zajló egyéb egyszerősítési fo-
lyamatok következményei (/kOna:l/ → kO[j]a:[n]; /la:ndJO/ → [z]a:n[d]O; /Jira:f/ 
→ [d]i[v]a:[š]; /vEre:b/ → [t]E[v]e:[š], [l]E[v]e:[p]). Elıfordul még, hogy a late-
rális pozíciójában a szekvenciában késıbb megjelenı [–foly] jegyő szegmentum-
hoz hasonulva zárhang realizálódik (/la:b/ → [d]a:b), illetve az /r/ szonoráns jel-
legét a laterálishoz hasonlóan feladva szó belseji helyzetben a környezetében lévı 
affrikátához (/kukori→O/ → kudo[→]i→O), szó eleji helyzetben pedig a szó belseji 
zárhanghoz hasonul (/rugo:/ → [p]udo:; /re:pO/ → [p]e:pO, [d]e:pO). 1 alkalommal 
elıfordul határkiemelés következtében realizálódó zárhang is (/riJ/ → [b]iz).  
Az approximánsok közül mindhárom fonetikai helyzetet érintı variabilitás 
csak a /j/ esetében fordul elı. A deviáns szóalak két kivételtıl (/hOjo:/ → hO[h]o:, 
                                                 
1 A /→itrom/→[t]i[s]lom realizálódás affrikátabontás eredménye is lehet (a cél- és a realizált szeg-
mentum közti egyjegyő különbségek mindkét értelmezést megengedik). Az egyszerősítı mővele-
tek hatására a szó belseji mássalhangzókapcsolat /t/ eleme törlıdik, pozíciójában az affrikáta virtu-
ális komponensei közül a réselem fonetikai jegyei aktiválódnak.  
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illetve /je:g/ → [r]e:g) eltekintve a /j / → [l] szabállyal írható le. A /j/-t érintı vari-
abilitás hátterében elképzelhetı a laterálisra irányuló terápia hatása: a gyermek a 
/j/-t hiperkorrekt [l]-ként realizálja. 
 
A /–/ realizálódásai 
Az egyszerősítı folyamatok jellemzınek ítélhetıségi kritériuma a legalább kétsze-
ri elıfordulás, ezért a /–/-re (az egy szóalakban való elıfordulása alapján) nem 
lehet megállapításokat tenni. A tipikus fejlıdésben azonban a zöngés obstruens a 
zöngétlen párja után jelenik meg, s a /–/ esetében nem lehet olyan tényezıt emlí-
teni, mely az általános mintától való eltérést indokolná, ezért feltehetı, hogy 
amennyiben adott gyermek produkciójára a /ts/ variábilis ejtése jellemzı, azonos 
fejlettségi állapotot tükrözı hibázás áll fenn a /–/ esetében is. 
A /–/ a deviáns szóalakokban [zd], [dj], [z:],[dJ] és [d:] formában realizá-
lódik. A [z:] és a [dJ] a /ts/-nél is megfigyelhetı hibázásokkal analóg, elıbbi ese-
tében a zöngétlen szegmentum szó belseji helyzetben [s], utóbbiban valamely hát-
rahelyezett affrikáta ([tS], [c]) formájában jelenik meg. A /bo–:O/ → bo[d:]O szó-
alakot realizáló gyermek a /ts/-t szó elején ejti csak variábilisan, a realizálódó 
szegmentumok a [s], a [ps] és a [tS]. Ebben az esetben elıfordulhat, hogy a 
bo[d:]O alak a szegmentális reprezentáció kialakulásának folyamatára utaló kon-
zekvens rendszeregyszerősítést (ploziválást) jeleníti meg, és a zárhangoktól való 
differenciálódás hiányát tükrözi.  
A [zd] és a [dj] realizálódások a /ts/-nél megfigyeltektıl eltérı, szokatlan 
egyszerősítéseket jeleznek. A bo[zd]O formát produkáló gyermek 
szegmentumrendszerének a /ts/ már része, a /la:ndJO/ szóalakot viszont szintén 
affrikátabontás ([z]a:n[d]O) formájában realizálja. A deviáns szóalak a gyermek 
produkciójában meglévı, és a jelzett szóalakon is mőködı többszörös egyszerősí-
tések következménye. 
 
1. konzekvens rendszeregyszerősítés (/J/ → [z]): 




[la:ndzO] → [la:ndOz] 
3–4. /l/ variábilis ejtése, mely a gyermek egyéb szóalakjaiban két esetben szerkezetátrendezés, szó 
végi helyzetben pedig törlés eredménye: 
 
3. [la:ndOz] → [za:ndOl] 
4. [za:ndOl]→ [za:ndOš] 
 
A bo[dj]O szóalakot produkáló gyermek szegmentumrendszerének a /ts/ nem ré-
sze, szó belseji helyzetben [s] formájában jelenik meg. A /dJ/ szó eleji helyzetben 
[Õ]-ként (/dJEki/ → [Õ]Epi), szó belsejiben [d]-ként (/la:ndJO/ → la:n[d]O) realizá-
lódik. A [dz] hangkapcsolat formájában való megjelenése tehát a zöngétlen pár-
jáétól és a zöngés posztalveoláristól is eltérı viselkedés megjelenítıje.  
A /dz/ viselkedése (a /ts/-vel való fejlıdésbeli kapcsolatra utaló hibázások, 
az affrikátabontásban való részvétel) többségében az affrikátákhoz való tartozás-
ról szóló irodalmi adatokat erısíti. A realizálódások között megjelenı [dj] azon-
ban felveti a szegmentum elsajátításának a tekintetben vett nehézségét, melynek 
lényege a /dz/ fonológiai státuszával (egyes hang vs. hangkapcsolat) kapcsolatban 
felmerülı kérdésekkel rokonítható.  
 
 
3.4. Fonológiai folyamatok 
3.4.1. Rendszeregyszerősítı (paradigmatikai) folyamatok 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek nagyrészének produkciójára jellemzı a 
különbözı formában elıforduló rendszeregyszerősítés. A konzekvens egyszerősí-
tés a leggyakoribb (87%) folyamat. A kontextusfüggı, szóhatárhoz kötött 
zöngétlenítés gyakorisága a két pozícióban megegyezik (60–60%) (3. ábra). 
A folyamatok gyakorisági értéke közti különbség páros t-próbával tesz-
telve szignifikáns (átlagkülönbség kont.függı–konzekv. = –0,27, p=0,04, t= –2,26, 
df=14).  
A gyakoriság mintázata jelentısen eltér a 6. korcsoportos tipikus fejlıdé-
ső gyerme-kekéétıl, akiknél a leggyakoribb folyamat a szó végi mássalhangzó 
zöngétlenítése (3. ábra). A szó eleji mássalhangzó zöngétlenítése nem, a konzek-
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vens rendszeregyszerősítés pedig lényegesen ritkábban fordul elı, nem jellemzı. 
Legnagyobb különbség tehát a két csoport produkciójában a konzekvens rend-
szeregyszerősítés és a szó eleji mássalhangzó zöngétlenítése tekintetében áll fenn, 
az eltérés statisztikailag igazolhatóan nem a véletlennek köszönhetı. Független-
mintás t-próbával (homogén minta) tesztelve a különbséget mindkét egyszerősí-
tés esetében szignifikáns eltérést kapunk (p=0,00, illetve p=0,04) (10. sz. függe-
lék). 
A 3–3;5 éves gyermekek produkciójában a szó eleji mássalhangzó 
zöngétlenítése kevesebbszer, a szó végi mássalhangzó zöngétlenítése gyakrabban 
fordul elı, a konzekvens rendszeregyszerősítés tekintetében pedig megegyezik a 













atipikus 6. korcsoport 1. korcsoport
konz.egysz.
szó eleji C ztlen
szó végi C ztlen
 
3. ábra: A rendszeregyszerősítı folyamatok elıfordulásának százalékos gyakorisága az 
atipikus fejlıdéső és a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. és 6. korcsoportos gyermekek be-
szédprodukciójában  
 
3.4.1.1. A kontextusfüggı zöngétlenítés 
A kontextusfüggı zöngétlenítés pozíciótól függetlenül leggyakrabban a zöngés 
zárhangokat érinti (15. táblázat).  
Szó eleji pozícióban a zárhangokon kívül 9 elıfordulásból 5-ben a palatá-
lis affrikáta, 3-ban az alveoláris réshang, 2-ben a posztalveoláris affrikáta, és egy 
alkalommal a posztalveoláris réshang valósul meg [–zöng] jegyet tartalmazó 
szegmentum realizációjaként.  
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Szó végi pozícióban a folyamat által érintett szegmentumok száma keve-
sebb. A zárhangokon kívül két esetben az alveoláris réshang, 1–1 esetben pedig a 
labiodentális réshang és a palatális affrikáta zöngétlenedik. 
 
 Kontextusfüggı zöngétlenítés 
Szó eleji mássalhangzó Szó végi mássalhangzó 
1.    d, g, z,   dJ, Õ – 
2.    d                 Õ b, d, g 
3.       g              Õ                z 
4.    d, g, z,J      Õ         g 
5. – – 
6. – – 
7. – – 
8.    d, g, z     d, g 
9. b         g,v, z, Õ 
10. – – 
11. b, d, g     d, g 
12.         g      dJ         g 
13. – – 
14. –     d, g 
15. b, d,               Õ        d 
15. táblázat. Az atipikus fejlıdéső gyermekek egyénenkénti produkciójában elıforduló 
kontextusfüggı zöngésedés által érintett szegmentumok fonetikai pozíciónkénti elıfordu-
lása 
 
Az érintett szegmentumok típusa, illetve a két fonetikai helyzetben való megjele-
nése eltér a tipikus fejlıdésnél tapasztaltaktól. Különösen figyelemre méltó az 
eltérés az elülsı képzési helyő zöngés zárhangok szó eleji zöngétlenítését illetıen, 
melyeket a tipikus nyelvfejlıdéső három évesnél idısebb gyermekek túlnyomó-
részt szóvégi pozícióban zöngét-lenítenek. Feltételezhetı, hogy a kezdetet meg-
elızı hangszalagmőködés hiányának perszeverálása, illetve a végi pozíció után 
levı szünet zöngésségi tulajdonságának elıvételezése határozza meg a szóalakban 
adott pozícióra elıírt, de a gyermek fonológiai rendszerében még kialakulóban 
levı, ezért lezáratlan jegyfeltöltéső zöngés obstruens zönge jegyének specifikáció-
ját. A tipikus fejlıdésben a gyermekek nagyobb részére jellemzı, késıbbi életkor-
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ban is fennmaradó, ezért feltehetıen erısebb hatásként felfogható, anticipációs 
folyamat következtében megvalósuló szó végi obstruenszöngétlenítés még meg-
marad a korábban elsajátított hangok esetében. A veláris zárhang, a szibilánsok és 
az affrikáták – mint aktuálisan a szeg-mentumrendszerbe kerülı hangok – azon-
ban érzékenyebbek a gyengébb hatású persze-verációs folyamattal szemben is. Az 
atipikus mintában több hangot érintı szó eleji zöngét-lenítést a csoportra általában 
jellemzı balról jobbra történı, perszeverációs folyamatokat eredményezı feldol-
gozás magyarázhatja. 
A mindkét (tipikus és atipikus) mintában való gyakori elıfordulás miatt az 
egyszerősítı folyamat magyar nyelvre jellemzı specifikumaként értékelhetı, az 
adatok pontosításához azonban további, mindenekelıtt eszközfonetikai vizsgála-
tokra (pl. a zöngés obstruens helyett álló hang zöngéjének erıssége, idıtartama, 
VOT értéke) van szükség. 
 
3.4.1.2. Konzekvens rendszeregyszerősítés 
3.4.1.2.1. Mássalhangzókra ható egyszerősítések 
A konzekvens rendszeregyszerősítés különbözı típusokban jelenik meg az atipi-
kus nyelvfejlıdéső gyermekek beszédprodukciójában, elıfordulási gyakoriságuk 
tekintetében jelentıs eltérések tapasztalhatók (5. ábra). A folyamatok gyakoriság 
szerinti tipizálásánál a) ritkán elıforduló (<25%), nem jellemzı és b) a csoportra 
jellemzı, gyakori típusokat különböztettem meg. 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek produkciójának leggyakoribb, a 
gyermekek háromnegyedét jellemzı konzekvens rendszeregyszerősítı folyamata 
a posztalveoláris réshang elırehelyezése alveoláris területre (vagyis /S/ → [s], 
/J/ → [z]). A további folyamatok közül a palatális nazális elırehelyezése 
dentialveoláris területre (/ù/ → [n]), valamint a legyintıhang approximálása (/r/ 
→ [j]) gyakoriságban megelızi a legyintıhang laterálissal történı  realizálását 
(/r/ → [l]), a palatális affrikáta ploziválását (/c/ → [t], /Õ/ → [d]), valamint a 
zöngétlenítést. Utóbbi folyamat a veláris zár-, valamint az alveoláris és a poszt-













































































































































5. ábra. A konzekvens rendszeregyszerősítés típusainak százalékos elıfordulási értékei az 
atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. és 6. korcsoportjának beszéd-
produkciójában 
 
Nem jellemzı egyszerősítési típusok: 
– elırehelyezés 
o posztalveoláris affrikáta                                                                        7% 
 
– ploziválás 
o alveoláris affrikáta                                                                                7% 
  
– kettıs folyamat                                                                                                    7% 
o posztalveoláris réshang alveolarizálása+zöngétlenítése 
 
– hármas folyamat                                                                                                 7% 
o posztalveoláris affrikáta alveolarizálása+frikativizálása+zöngétlenítése 
 
– frikativizálás                                                                                                       13% 
– approximálás 13% 
o laterális  (/l/→[j])                                                                                 
– elırehelyezés  13% 
o veláris zárhang alveolarizálása                                                            
– kihagyás                                                                                                             13% 
  
– egyéb                                                                                                                     7% 
o approximálás 
 labiodentális zöngés réshang helyett zöngés approx. (/v/→[j]) 
 
 
Jellemzı egyszerősítési típusok:  
– zöngétlenítés                                                                                                27% 
– lateralizálás    (/r/→[l])                                                                                      33% 
– ploziválás  33% 
o palatális affrikáta                                                                                  
– elırehelyezés   40%  
o palatális nazális dentialveolarizálása                                                    
– approximálás   40%  
o legyintıhang (/r/→[j])                                                                          
– elırehelyezés   73% 
o posztalveoláris réshang alveolarizálása                                                
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Az atipikus fejlıdés esetén leggyakrabban elıforduló folyamatok általában egy-
beesnek azokkal, melyekkel a tipikus fejlıdéső 1. korcsoportos gyermekek is 
legtöbbször élnek. Lényeges eltérés csak a laterálisra ható approximálás (37% vs. 
13%), a posztalveoláris affrikáta ploziválása (22% vs. 0%), valamint a 
zöngétlenítés tekintetében figyelhetı meg (0 vs. 27%). Az elsı két folyamat a 
tipikus fejlıdéső gyermekeknél, az utolsó az atipikus fejlıdésőeknél fordul elı 
gyakrabban.  
A heterogén mintán alkalmazott Welch-próba alapján szignifikáns 
(p=0,01) különbséget a zöngétlenítés esetében lehet kimutatni, a posztalveoláris 
affrikáta ploziválása tekintetében a csoportok közti különbség tendencia szintő 
(p=0,08) (4. sz. függelék). A laterális approximálásában mutatkozó különbség az 
1. korcsoportos gyermekek produkciójában fellelhetı nagyfokú heterogenitás 
miatt nem igazolható statisztikailag elfogadható mértékben. 
Az atipikus fejlıdési csoport értékei a 6. korcsoportétól jelentısen eltér-
nek. Tipikus fejlıdés esetén a konzekvens egyszerősítı folyamatok nagyrésze 
nem fordul elı, illetve gyakorisága 10% alatt marad. Leggyakoribb folyamat a 
posztalveoláris réshang alveolarizálása (11,62%).  
A két csoport produkciója között a konzekvens egyszerősítı folyamatok 
elıfordulása tekintetében szignifikáns különbség mutatható ki a legyintıhangra 
ható mindkét folyamat tekintetében (/r/→[j]: p=0,01; /r/→[l]: p=0,04), valamint 
hasonlóképpen az atipikus fejlıdés esetén fordul elı szignifikánsan gyakrabban a 
palatális nazális (p=0,00) és a posztalveoláris réshang (p=0,00) elırehelyezése, a 
palatális affrikáta ploziválása (p=0,01) és a zöngétlenítés (p=0,01). 
A ritka folyamatok többsége a tipikus nyelvfejlıdés során is elıfordul, 
egyrészük az általános fejlıdési minta segítségével magyarázható, kisebb részben 
szokatlan folyamatok. A tipikus fejlıdés során nem megfigyelt egyszerősítés a 
zöngés réshang approximálása (/v/→[j]). Az egyszerősítés a /v/ kettıs természe-
térıl szóló irodalmi adatokkal magyarázható. 
 
3.4.1.2.1. Magánhangzókra ható egyszerősítési folyamatok 
A magánhangzók körében az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekeknél három egy-
szerősítési folyamat fordul elı. A leggyakrabban elıforduló egyszerősítés a nyi-
tás, a gyermekek 47%-a produkcióját jellemzi. A folyamat a felsı nyelvállású 
magánhangzóknál figyelhetı meg tekintet nélkül a kerekítettségre, illetve a kép-
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zés helyére. A felsı nyelvállású magánhangzók az egyszerősítési folyamat követ-
keztében középsı nyelvállású, egyéb tulajdonságaiban a targettel megegyezı 
beszédhangban realizálódnak ([i]→[e:], [u]→[o], [y]→[ë]). Csoportra jellemzı 
egyszerősítési folyamat a illabializálás1 is, mely a gyermekek egyharmadának 
(33%) produkciójában jelenik meg. A folyamat az alsó nyelvállású magánhang-
zók körében fordul elı, hatására a labiális szegmentum illabiálisként jelenik meg. 
Az egyszerősítés csak a veláris labiálist érinti ([O]→[a:]). Tipikus nyelvfejlıdéső 
3–6 éves gyermekek produkcióját ez a két egyszerősítési folyamat nem jellemzi.  
A másik egyszerősítési típus a hátrahelyezés, melynek következtében pa-
latális képzési helyő felsı és középsı nyelvállású, labiális magánhangzó helyett 
veláris párja jelenik meg ([y]→[u], illetve [ë]→[o]). Ez az egyszerősítési típus 
ritka (7%), a tipikus fejlıdés során is elıfordul, de a 3–6 éves korig tartó beszéd-
fejlıdési szakasznak sem jellemzı egyszerősítési folyamata. 
 
 
3.4.2. A paradigmatikai és a szintagmatikai hatások interakciója következ-
ményeként létrejövı folyamatok 
A környezeti hatásra bekövetkezı egyszerősítések közül az atipikus nyelvfejlıdéső 
gyermekeknél a szerkezetismétlés fordul elı legtöbbször, annak mindkét vizsgált 
típusával (hely: 60%, mód: 53%). A szerkezetátrendezés megfigyelhetı (20%), 
azonban nem jellemzı folyamata az atipikus egyszerősítéseknek (6. ábra).  
A 3–3;6 éves korú gyermekek jellemzıen a képzés helye és módja szerinti 
szerkezetismétléssel élnek (42-47%). A képzési hely-, illetve mód-jegy ismételt 
elıhívásából adódó egyszerősítés tipikus fejlıdés esetén 4 éves kortól nem jellem-
zıje a gyermeki szóalaknak.  
A két csoport közt szignifikáns különbséget nem, tendencia szintőt (p=0,08) 
a szerkezetátrendezés esetében lehet kimutatni (10. sz. függelék). 
A 6. korcsoportos gyermekek hibázásait a környezeti hatásra bekövetkezı 
egyszerősítés már nem jellemzi. Szignifikáns különbséget a szerkezetismétlés te-
kintetében lehet kimutatni (mindkettı esetében p=0,00), a szerkezetátrendezés ér-
tékeinél a különbség tendencia szintő (p=0,08) (10. sz. függelék). 
                                                 




















6. ábra: A környzeti hatásra bekövetkezı egyszerősítések százalékos elıfordulási értékei 




3.4.2.1. Szerkezetismétlés / (harmonizáció) 
A szerkezetismétlés (harmonizáció) egy vagy több fonetikai jegyet érint, és ösz-
szesen 63 deviáns szóalakban fordul elı.  
 
Mássalhangzó-harmonizációs folyamatok 
Az egyszerősítés során egynél több jegy ismételt elıhívására került sor. A hibás 
szóalakok egyhatodára jellemzı ez a hibázási forma. A tipikus fejlıdésben ta-
pasztaltaktól eltérıen többféle szóalakon is végbemegy a folyamat (8 elıfordulás 
7 különbözı szóalakot érint, szemben a tipikus nyelvfejlıdés 2 szóalakjával) (16. 
táblázat).  
Hasonítóként legtöbbször (64%) elülsı képzési helyő zárhang, ezen belül 
is a zöngétlen szegmentumok szerepelnek. A hasonított szegmentum egy kivétel-
tıl eltekintve zárhang és nazális. Elıbbi osztályból a veláris hasonul többször.  
A hasonulás által érintett tulajdonság a zárhangoknál a képzési hely: az 
elöl képzett hasonítja a hátsóbb képzési helyőt. A nazálisok képzési mód és kép-
zési hely tekintetében egyaránt érzékenyek. Elıbbi egyszerősítés a nazális és a 
nem nazális szonoránsok differenciálódását lehetıvé tevı jegyek érzékenységét 
mutatja. 
 






szegmentum pozíció jegy (informá-
cióhiányos 
pozíció) 
lima:[l]ode: l o→ n o [+naz] [–foly] +1 sztg2 
zi[z]OtOj z o→ v o [+per] [+ker] Szomszédos 
szótag 
pO[p]oj 3 p o→ k o [+per] [+hát]  Szomszédos 
szótag 
to[n]ino: n ←o m o [+per] [+ker] Szomszédos 
szótag 
to[t]odil  t o→ k o [+per] [+hát] Szomszédos 
szótag 



























16. táblázat: Szegmentum nagyságrendő mássalhangzó-harmónia az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek pro-
dukciójában  
o = onszet , k=kóda 
 
Egy esetben fordul elı a réshangokon belül az alveolárisnak labiodentálissal való 
interakciója, melynek során (/zivOtOr/→ zi[z]OtOj) a /v/ számára elıírt pozícióban 
ismétlıdik az alveoláris rés képzési hely-jegye ([+per] [+ker]).  
A /ta:Ska:/→[ka:k:a:] realizációban a mássalhangzó-kapcsolat zárelemé-
nek képzési hely- és mód-jegyei ismétlıdnek a megelızı szótagonszetre és -
kódára elıírt szegmentumok pozíciójában. A /S/→[k] változás irányítója a jelölet-
                                                 
1 A deviáns realizáción belül a szerkezetismétlés hatására a target szegmentum pozíciójában rea-
lizált beszédhangot szögletes zárójel közé téve jelölöm. 
 
2 Az információ hiányos pozíció a forrás szegmentumé után következı potenciális mellékhang-
súly-pozíció. 
 
3 A jelzett szóalakokon a szerkezetismétlésen kívül más típusú egyszerősítés is végbemegy: 
a /bOgoj/ → [pOpoj] esetében a szó eleji zöngés zárhang realizálása konzekvens zöngétlenítés 
(/b/→ [p]),  




len, szótagonszet pozíciójú szegmentum (/ta:Ska:/→[ta:k:a:]). A szóalak másik 
szerkezetismétlı folyamata a /t/→[k] változást eredményezi. Az irányító pozíció 
feltehetıen ebben a változásban is a szó végi szótagonszet (mivel ez a szóalak 
egyetlen olyan mássalhangzó-szegmentuma, melyre nem hat egyszerősítés). A 
/t/-hez képest jelölt szegmentum fonetikai jegyei – feltehetetıen a mássalhangzó-
kapcsolat feldolgozási nehézsége miatt – a figyelem elıterébe kerülve magasabb 
aktivitásszintet érnek el. A két egyszerősítési mővelet eredményeként realizáló-
dott szóalak ([ka:k:a:]) a mássalhangzók tekintetében homogén, ugyanakkor meg-
tartja a mássalhangzó-kapcsolat számára elıírt strukturális pozíciókat. 
A veláris zárhang kizárólag mássalhangzó-kapcsolati pozícióban jelenik a 
szerkezetismétlés irányító pozíciójában. 
A jegyfeltöltést megszabó és az információhiányos pozíció egyaránt a 
szótagonszet-ben levı mássalhangzó. A hasonítás iránya a hat távhasonulást mu-
tató szóalakból négyben balról jobbra ható, perszeverációs folyamat. A hasonítás 
hatótávolsága egy esetet kivéve a szomszédos szótagra korlátozódik. A kivétel a 
[lima:lode:] realizáció, mely esetében az információhiányos pozíció a jegyfeltöl-
tést irányító pozícióhoz képest a következı potenciális mellékhangsúly-pozíció.1 
 
A szegmentum-mérető szerkezetismétlésen belül külön értékeltem az intervokális 
h-ra ható harmonizációs folyamatokat, melyek közül leggyakrabban (9 deviáns 
szóalakból 8) a /h/→ [j] egyszerősítés fordul elı. A folyamat során a zöngétlen 
gégehang (/h/) a hangkörnyezet zöngésségi értékéhez és hely-jegyéhez (elülsıbb 
képzési helyő, veláris és palatális szegmentumok) igazodva palatális 
szonoránsként realizálódik ([j]).  Ezzel a hibázási formával, mely a tipikus fejlı-
désben 4;5 éves kortól nem jellemzı, az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek 27%-
a él. A /h/ zöngés approximáns formájában történı realizációja 3–3 esetben pala-
tális (/tEhe:n/→ tE[j]e:n, tE[j]e:) és eltérı minıségő veláris (/poha:r/→ po[j]a:j, 
po[j]a:š), 2 esetben pedig azonos minıségő veláris (/boho:→/→ bo[j]o:→, 
bo[j]o:s) magánhangzók környezetében fordul elı.2 
                                                 
1 A szóalak további elemzését l. a 3.4.2.2.-ben 
2 A felsorolásban a deviáns szóalakok típusai gyakoriságra való tekintet nélkül szerepelnek.  
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Egy esetben figyelhetı meg a hangkörnyezet mássalhangzós jegyeinek 
(képzési hely és zárelem) ismételt elıhívása nyomán elıálló deviáns szóalak 
(/boho:ts/ → bo[n]o:ts). Tipikus fejlıdés során az ilyen jellegő egyszerősítés 4;5 
éves kor után korcsoportonként csak egy-két esetben fordul elı, mindegyik reali-
zált szóalakra a h számára elıírt pozícióban obstruens jelenik meg, nazálissal 
történı realizálás a vizsgált tipikus nyelvfejlıdéső minta egészében sincs példa.  
 
A /h/ realizálódásai 
A /h/ korrekt produkciója a gyermekek egyharmada számára, szó belseji helyzet-
ben, intervokális környezetben problémát jelent. A szegmentumra konzekvens 
rendszeregyszerősítı folyamatok nem hatnak, az elıforduló hibázás a variábilis 
ejtés, illetve az interakciós egyszerősítéseken belül a szerkezetismétlés. 
A variábilis ejtés során realizálódó szólakok arra utalnak, hogy a /h/-t 
intervokális környezetben tartalmazó szóalakok szegmentális reprezentációja 
késıbb alakul ki, mint amelyekben a szegmentum szó eleji pozícióra van elıírva. 
A hibázások szerkezetismétlés (zöngésség+hely-jegy) és szerkezetátrendezés, 
valamint kihagyás eredményei. Az inkorrekt ejtés mellett esetenként megfigyel-
hetı a /h/ egyszeri korrekt ejtése is. A kétjegyő szerkezetismétlés mindegyik 
vizsgált típusú szóalakban (palatális-, különbözı minıségő veláris-, azonos mi-
nıségő veláris környezet) elıfordul, kihagyás, illetıleg egyszeri korrekt ejtés 
kizárólag veláris magánhangzók környezetében. 
Az interakciós hibázások esetében feltehetı, hogy a szegmentum reprezen-
tációja már kialakult, az elıhívást azonban a hangkörnyezet oly mértékben befo-
lyásolja, hogy a rendszerelem deviáns formában realizálódik. A hibázások több-
ségére az jellemzı, hogy a hangkörnyezet valamely szegmentumának [+zöng] és 
képzési hely-jegye szerkezetismétlés hatására a /h/-ra elıírt pozícióban is megje-
lenik.1 A hibázás megjelenését ebben az esetben sem befolyásolja a szomszédos 
magánhangzók minısége. 
                                                 
1 A (po[j]a:j, tE[j]e:n, bo[j]o:s) és a (po[j]a:j, tE[j]e:n, bo[j]o:s) realizálódások esetében nem zár-
ható ki a zöngés mássalhangzók, illetıleg a [j] szerkezetismétlést indukáló hatása, mivel azonban 
mindhárom vizsgált intervokális /h/-t tartalmazó szóalakban megjelenik a zöngésedés, feltehetı, 
hogy a mővelet forrása a /h/ intervokális környezete.  
A po[j]a:š szóalakot magyarázhatja az /r/ törlése, valamint zöngésség-jegyének a /h/ számára 
elıírt pozícióban való megjelenése. A gyermek produkciójában azonban, bár a szó végi 
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A szó belseji, intervokális /h/-t tartalmazó szóalakokat érintı hibázások vi-
szonylag magas száma magyarázható azokkal a feltehetıen az észlelésben is 
megjelenı akusztikai jellemzıkkel, melyek a szó eleji pozícióban lévı szegmen-
tum esetében nem (vagy kevésbé) érvényesülnek. A kontextus hatására fellépı 
eltérı mértékő zöngésedés, a zönge hiánya, a vokalizálódás, a zörejösszetevevık 
jelenléte, illetıleg a mértékükben és frekvenciájukban tapasztalható eltérések 
(Gósy 2005) akadályozzák a szabályalkotást megkönnyítı egységes észlelési 
benyomás kialakulását. A zönge bekövetkeztére a beszédtempó is hatással van, a 
realizálódás egyénenként is különbözhet (Gósy 2005, Szépe J. személyes közlés). 
A két magánhangzó közt megjelenı zöngétlen beszédhang artikulációs 
szempontból sem gazdaságos szekvencia, emellett a beszédszervi izmok beideg-
zésének pontos idızítését kívánja meg. Mindezen szempontok az artikuláció, 
valamint a fonetikai tervezés oldaláról jelentenek az elsajátítást nehezítı ténye-
zıket.  
Az intervokális /h/-ra leginkább ható egyszerősítés (kétjegyő szerkezetis-
métlés: /h/→[j]) palatális és veláris szomszédos magánhangzók környezetében 
egyaránt bekövetkezik, a felnıtt adatközlık produkciójában megfigyelhetı zön-
gésedési mintázatot nem mutatja. Másrészt, mivel a fonetikai elemzések palatális 
környezetben szignifikánsan gyakrabban elıforduló zöngésedésrıl számolnak be 
(Gósy 2005), ezen típusú szóalakok gyermeki devianciáinak esetében a fonológi-
ai szinten is megjelenı, teljes értékő j realizálása az input fonetikai jellemzıinek 
hatása is lehet. A velárisokat tartalmazó szóalakok esetében azonban az ilyen 
hatásnak lényegesen kisebb a valószínősége. Feltehetı ez alapján, hogy a /h/→[j] 
realizáció az intervokális /h/-t tartalmazó szóalakok elsajátításának kezdeti straté-
giája. A felnıtt nyelvre jellemzı produkció a késıbbiekben az észlelés és artiku-
lációs mozgás koordinációjának tökéletesedése, valamint a fonetikai és fonológi-
ai nyelvi szintek változást követı interakciós mőködése nyomán alakul ki. 
A /h/ elsajátításához kapcsolódó fenti megjegyzések azonban csak tovább 
vizsgálandó feltevések lehetnek, tekintve az alapul szolgáló deviáns szóalak cse-
                                                                                                                                     
legyintıhangot következetesen törli, egyéb jegyszintézisre utaló hibázás nem fordul elı. Ennek 
ellenére, mivel a tehén és a bohóc szóalakban a h korrekt, a szerkezetismétlést kiváltó szegmentum 
azonosítása nem lehetséges. 
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kély számát, valamint a változást motiváló szegmentum pontos azonosítását aka-
dályozó többtényezıs egyszerősítések mőködését. 
 
Jegy-harmonizációs folyamatok 
A jegy-harmonizációs folyamatok közül legnagyobb számban (16 elıfordulás, 
31%) a zöngésség szerinti harmonizáció fordul elı, mely a szerkezetismétlés egé-
szén belül is a legmagasabb értéket mutatja (25%). A 16 elıfordulás 12 szóala-
kon valósul meg (17. táblázat). Három esetben a [+zöng], 13-ban a [–zöng] jegy 
ismétlésére kerül sor. Ez a harmonizálási típus gyakoriságában meghaladja a tipi-
kus nyelvfejlıdés során tapasztalt értéket, ahol az elıforduló hibázások ötödéért 
felelıs. A 6. korcsoportos gyermekek hibázásainak hátterében arányaiban hason-
ló mértékben, de számszerőségében lényegesen kevesebb esetben (4 elıfordulás) 
áll a szerkezetismétlésnek e típusa.  
A zöngésségre érzékeny hangok két kivételtıl eltekintve a zárhangok, 
azon belül is az elöl képzettek. A fonémarendszerbe a fejlıdés korai szakaszában 
beépülı szegmentumokról van tehát szó, melyek elsıként vesznek részt a zön-
gésségi distinkció szerinti differenciálódásban.  
A zöngés mássalhangzót hasonító szegmentum a 9 szóalakból 4 esetében 
a hasonítottal azonos osztályba tartozik, másik négy esetében pedig a hasonított-
hoz képest jelölt szegmentumról van szó. A zöngétlen mássalhangzóra ható, 
[+zöng] jegyet ismételten elıhívó harmonizációs folyamat minden esetben más-
salhangzó-kapcsolatot tartalmazó szóalakon megy végbe.  
A képzés helye tekintetében történı szerkezetismétlés a jegy-
harmonizációs folyamatok 20%-áért felelıs. Az elıfordulások nagy részében 
elırébb képzett szegmentumokhoz történik a hasonulás. A 20 elıfordulásból 15 
esetében dentialveoláris vagy alveoláris képzéshelyő a hasonító, 5 esetben pedig 
bilabiális vagy labiodentális. A 27 deviáns realizációból hétben fordul elı, hogy 
hátsóbb képzési helyő hang indukálja a változást: posztalveoláris, palatális, velá-
ris képzési helyő mássalhangzók, és veláris magánhangzók (/vonOt/ → vo[ù]Ot,  
/Sa:tor/ → sa:[k]o:). A hasonított szegmentumok között szerepel mindegyik, a 
képzési hely szempontjából differenciálódó természetes osztály néhány tagja, 











pozíció szegmentum pozíció 
Ola:n[t]e:k k ←k d o [+zöng] Azonos 
szótag 
tom[p]itO t o→ vagy 
←o 
b o [+zöng] Szomszédos 
szótag 
to[p]os t,sz o→ v. ←k b o [+zöng] Azonos 
 v. szomszé-
dos szótag 
pO[k]oj 2 2 p o→ g o [+zöng] Szomszédos 
szótag 
[tS]Eki k ←k dJ o [+zöng] Szomszédos 
szótag 
tSi[s]mO tS o→ z k [+zöng] Azonos 
szótag 
to[p]oz3  t o→ b o [+zöng] Szomszédos 
szótag 
so[p]O s o→ b o [+zöng] Szomszédos 
szótag 
ka:[b]ot:O  mgh szótagmag p o [–zöng] (intervokális 
tobi[d]O 4 b v. mgh o→, intv t o [–zöng] Szomszédos 
szótag 
tombi[d]O 4 b v. mgh o→, intv t o [–zöng] Szomszédos 
szótag 
17. táblázat: A zöngésség tekintetében megvalósuló jegy-harmonizációs egyszerősítések jellegzetességei az 
atipikus nyelvfejlıdéső csoportban  
o=onszet , k=kóda, intv=intervokális  
                                                 
1 A deviáns szóalakon belül a szerkezetismétlés hatására a target szegmentum pozíciójában reali-
zált beszédhangot szögletes zárójel közé téve jelölöm. 
 
2 A gyermek produkcióját kontextusfüggı egyszerősítés is jellemzi, szó eleji és szó végi pozíció-
ban egyaránt zöngétleníti a zöngés zárhangokat. Ebbıl következıen feltehetı, hogy a [pOkoj] szó 
eleji zöngés obstruense a kontextusfüggı egyszerősítés eredménye, s ez a szegmentum válik a 
következı mőveleti lépés, a szerkezetismétlés forrásává. 
 
3 A szóalakot produkáló gyermek a /d/-t szó eleji pozícióban konzekvensen zöngétleníti, a /b/ 
zöngésségi értéke szó belseji pozícióban a hangkörnyezettıl függ.  Az obstruensek fenti viselke-
dése alapján a [topoz] esetében a zöngésség szerinti szerkezetismétlés a szó belseji zárhangot 
érinti. 
 
4 A deviáns szóalak hátterében a szó eleji mássalhangzó-kapcsolat egyszerősítésébıl adódó reduk-
ció + szerkezetátrendezés + jegyszintézis is állhat. 
  103
Mód-jegy ismételt elıhívására a jegyharmonizációs folyamatok 17%-ában 
kerül sor. A kilenc elıfordulásból háromban a [–foly] jegy jelenik meg a réshang 
pozíciójában (/kOvitS/ → kO[b]itS, /tSe:sE/ → ti[t]E, illetve tSe:[ts]E), egy esetben 
fordul elı a  [+foly] tulajdonság ismétlése az affrikátáéban (/la:ndJO/ → ja:n[z]O). 
Egy esetben elıfordul még az affrikátának zárhanggal, illetve alternatív magyará-
zatként réshanggal való interakciója. A deviáns szóalak (/sitO/→ [tsitsO]) hátteré-
ben két, alternatív egyszerősítés állhat. A forrás szegmentum mindkét esetben az 
alveoláris affrikáta, és attól függıen, hogy a /t/ vagy a /s/ számára elıírt pozíció 
az információhiányos, az affrikáta [+érd] jegye (/sitO/→tsi[ts]O), vagy a [–foly] 
jegye (/sitO/→[ts]itsO) ismétlıdik. Mindkét esetben az onszet az irányító pozíció, 
a hatás iránya azonban ellentétes.  
A [naz] jegyet három alkalommal érinti a változás (/nOp/ → [d]Op; 
/limona:de:/ → limo[d]a:de: ; /domino:/ → domi[d]o:). Utóbbi jegy-
harmonizációs folyamat a tipikus nyelvfejlıdés folyamán csak az 1. korcsoport-
ban volt megfigyelhetı. A realizált szóalakok hátterében (alternatív magyarázat-
ként) a tagolási határ kiemelése is állhat. Az információhiányos pozíció az elsı 




3.4.2.2. Szerkezetátrendezés  
A szerkezetátrendezés 7 szóalak esetében figyelhetı meg. A téves pozicionálás 6 
esetben mássalhangzókat, 1 esetben pedig magánhangzókat érint.  
A hangcserében érintett pozíció négy esetben a szomszédos szótag onszetje, 
kettıben ugyanazon szótag onszetje és kódája, a magánhangzók esetében pedig 
szomszédos szótagok szótagmagja. 
A hangcsere egy kivételtıl eltekintve különbözı hangosztályok között megy 
végbe. Az egyszerősítı folyamatban résztvevı hangosztályok közül a nazális 
approximánssal (kanál/ka[j]á[n]) és zárhanggal (limonádé/imo[d]á[n]é) lép inter-
akcióba, a laterális zárhanggal (liba/[b]i[l]a) és réshanggal (veréb/[l]e[v]ép), a zár-
hang réshanggal (kés/[S]é[k]). Az azonos hangosztályú szegmensek közti hangcsere 
a zárhangokon belül, veláris és dentialveoláris képzési helyő (kígyó/[t]i[k]ó) han-
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gok közt valósul meg. A magánhangzók esetében a középsı nyelvállású magán-
hangzó alsó nyelvállásúval (limonádé/lim[a:]l[o]dé) pozicionálódik tévesen. 
A tipikus nyelvfejlıdéső gyermekek vizsgált mintájában az összetevık sor-
rendjének cseréje ritkán fordul elı, és 4;5 éves kortól nem is része a gyermekek 
egyszerősítési folyamatainak. Az összesen elıforduló 20 deviáns szóalak mind-
azonáltal a szerkezetátrendezés változatosabb típusait vonultatja fel.  
Az atipikus mintában a hangcsere következtében realizálódó szóalak artikuláci-
ósan motiváltnak tekinthetı a kanál/ka[j]á[n], valamint a kígyó/[t]i[k]ó esetében, 
amikor is az átrendezıdés a magánhangzók képzési helyéhez igazodva artikulációsan 
gazdaságosabb szekvenciát eredményez. Artikulációs szempontok befolyásolhatják a 
liba/[b]i[l]a esetében is a szegmentumok sorrendjét, amennyiben a nyugalmi hely-
zethez közelebb álló hangindítás artikulációs tendenciája a vezérlıelv. E típusú át-
rendezıdés hátterében azonban a tagolási határok kiemelése is állhat, melynek során 
a zárelemet tartalmazó szegmentum szó eleji helyzetbe pozicionálódik. A limoná-
dé/imo[d]á[n]é, veréb/[l]e[v]ép, kés/[S]é[k], limonádé/lim[a:]l[o]dé típusú szerkezet-
átrendezésben azonban a realizálódó alak nem magyarázható egyértelmően artikulá-
ciós szempontokkal. Az elsı szóalakban a n–d/d–n csere az orális mássalhangzó 
elırébb helyezésével a lágyszájpad mőködés erısebb kontrasztját hozza létre, ugyan-
akkor a szóalak szonoritása szempontjából a mássalhangzók optimálisabb elrendezı-
dését eredményezi. A [l]e[v]ép szóalakban a laterális szó eleji pozícióba helyezése a 
nyugalmi helyzetbıl indítás tendenciája ellen hat. A kés/[S]é[k] átrendezıdés hátteré-
ben álló okokat nehéz felderíteni. A lim[a:]l[o]dé realizáció többszörös egyszerősítés 
eredménye: a szókezdı szótagonszet módjegye ([–naz]) a potenciálisan következı 
hangsúlypozíciójú szótagonszetben ismétlıdik; a 2. és 3. szótagmagra elıírt szeg-
mentumok felcserélıdnek. Az egyszerősítések a szótagszámot és a szóhatárpozíciók 
jegyösszetételét érintetlenül hagyják, és két, ritmikai viszonyait tekintve egymással 






                                                 
1 Köszönöm Szépe Juditnak a szóalak értelmezésében nyújtott segítségét. 
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/limona:de:/→[lima:lode:]  
   
 1. SZÓTAG 2. SZÓTAG 3. SZÓTAG 4. SZÓTAG 






















Jegyfeltöltés teljes   teljes 
REALIZÁCIÓ li ma: lo de: 
Szótagsúly könnyő nehéz könnyő nehéz 
 
 
A fentiek alapján feltehetı, hogy az atipikus nyelvi mintában szereplı deviáns szó-
alakok nagyobb része hátterében fonológiai szintú folyamatok húzódnak meg, me-




3.4.3. Struktúraegyszerősítı (szintagmatikai) folyamatok 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek beszédprodukciójában elıforduló struktúra-
egyszerősítı folyamatok két csoportra oszthatók. Az egyik csoportba azok az egy-
szerősítések tartoznak, melyek a tipikus nyelvfejlıdéső 3–6 éves gyermekek szó-
alakjait is jellemzik (mással- és  magánhangzó-kapcsolatok redukciója, szó végi 
mássalhangzó elhagyása). A másik csoportban olyan egyszerősítéseket figyelhe-
tünk meg, melyek a tipikus nyelvfejlıdés vizsgált idıszakában nem fordulnak elı 
(szó eleji mássalhangzó elhagyása, határjelölés, betoldás, szótagelhagyás). 
A mindkét fejlıdési utat jellemzı strukturális egyszerősítések gyakorisága a 
két csoportban eltérı (7. ábra). Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekeknél mind-
egyik folyamat többször fordul elı, mint a 6. korcsoportban, és egy típustól elte-













atipikus 6. korcsoport 1. korcsoport
CC red.
VV red.




szó elji C törl.
7. ábra: A struktúra egyszerősítésére irányuló folyamatok százalékos elıfordulási értékei 
az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. és 6. korcsoportjának be-
szédprodukciójában  
 
Atipikus nyelvfejlıdés esetén a leggyakoribb struktúraegyszerősítı folyamat a 
mássalhangzó-kapcsolat redukciója, a gyermekek 93%-ánál elıfordul. Ez a fajta 
egyszerősítés tipikus fejlıdés esetén is a leggyakoribb és a legtovább fennmaradó 
folyamat. A gyermekek 33–33%-ára jellemzı a szó végi mássalhangzó elhagyása 
és a határjelölés. Az elıbbi folyamat tipikus fejlıdés esetén is megfigyelhetı, ritka 
folyamat, 3;6 éves kor után azonban, ha meg is jelenik, gyakorisága 10% alatt ma-
rad. A határjelölés a tipikus fejlıdéső gyermekek vizsgált mintájának egyszerősíté-
seiben jellemzı módon nem fordul elı. 
Atipikus fejlıdés esetén ritka, nem jellemzı egyszerősítés a magánhangzó-
kapcsolat redukciója (20%), valamint a szerkezetátrendezés (20%). Mindkét fo-
lyamat a ritkán elıforduló egyszerősítési típusok közé tartozik a tipikus fejlıdésben 
is. A magánhangzó-kapcsolat redukciója az egyetlen az egyszerősítési folyamatok 
közül, mellyel az atipikus fejlıdéső gyermekek kevesebbszer élnek, mint az 1. kor-
csoportos gyermekek. Csak az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek egyszerősítései-
ben figyelhetı meg, a csoportra azonban nem jellemzı gyakorisággal a szó eleji 
mássalhangzó elhagyása (20%), a betoldás (20%) és a szótagtörlés (13%). Ezek az 
egyszerősítések a nyelvi fejlıdés súlyosabb elmaradására utalnak. 
Az atipikus nyelvfejlıdéső és az 1. korcsoportos gyermekek értékei között 
szignifikáns különbséget nem, tendencia szintőt (p=0,08) a szó eleji mássalhangzó 
elhagyása esetében lehet kimutatni (10. sz. függelék). 
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A 6. korcsoportos gyermekek hibázási mintázatát az atipikus fejlıdési cso-
porttal összevetve lényeges különbséget láthatunk. Tipikus fejlıdéső 5;6–6 éves 
gyermekek produkcióját mindössze a mássalhangzó-kapcsolat redukciója jellemzi, 
gyakorisága 10% körüli értéket mutat. Szignifikáns különbség a mássalhangzó-
kapcsolat redukciója (p=0,00), valamint a szó végi mássalhangzó elhagyása 
(p=0,02) tekintetében áll fenn. A szó eleji mássalhangzó elhagyása tekintetében a 
különbség tendencia szintő (p=0,08) (10. sz. függelék). 
 
3.4.3.1. A mássalhangzó-kapcsolatok elsajátítása 
Az atipikus nyelvfejlıdés leggyakoribb struktúraegyszerősítı folyamata a 
másalhangzó-kapcsolat redukciója. A redukció hiánya azonban nem feltétlenül 
jelenti a mássalhangzó-kapcsolat targetnek megfelelı realizálását. A továbbiakban 
az egyes mássalhangzó-kapcsolatokat érintı egyszerősítési folyamatokat tekintem 
át. 
A hibázások alapvetıen három formában jelentkeznek. A szőkebb érte-
lemben vett és a korcsoportonkéti elemzésben bemutatott redukció azt a hibázási 
formát jelenti, melynek során a gyermek a hangkapcsolat egy vagy több elemét a 
produkció során elhagyja. A másik folyamat a rendszeregyszerősítés, melynek 
során a kapcsolat egyik vagy összes eleme konzekvensen egy más típusú mással-
hangzó formájában realizálódik. A harmadik egyszerősítési típusba soroltam min-
den olyan hibatípust, mely a célkapcsolattól eltérı formát eredményez, s nem le-
het az elızı két folyamat egyikébe sem besorolni. Ez a kategória, melyet az 
„egyéb” elnevezéssel különböztettem meg a többitıl, tulajdonképpen több folya-
matot foglal magában, melyeknek közös jellemzıje az, hogy mindegyik a mással-
hangzó-kapcsolatot tartalmazó szóalak egyszerősítésének irányába hat.  
Az atipikus nyelvfejlıdéső csoport leggyakoribb hibatípusa a redukció 
(63%). A rendszeregyszerősítı folyamat a hibázások 24%-áért felelıs, és a hibá-


















8. ábra: A mássalhangzó-kapcsolatot érintı egyszerősítı folyamatok százalékos 
elıfordulási értékei az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyerme-
kek 1. és 6. korcsoportjának beszédprodukciójában 
 
A hibázás mintázata a 3–3;5 korú gyermekekéhez hasonló. Tipikus nyelvfejlıdés 
esetén a 3;6–4 éves korban tapasztalható az egyes hibatípusok olyan átrendezıdé-
se, mely a mássalhangzó-kapcsolatok produkciójában minıségi változást eredmé-
nyez, és a reprezentáció átalakulását feltételezi. A hibázási típusokban bekövetke-
zı változás arra utal, hogy ettıl az idıszaktól kezdve a gyermekek nagy része ren-
delkezik a hangkapcsolat strukturális reprezentációjával, a produkcióban ennek a 
megvalósítása azonban nem sikerül maradéktalanul. A redukció helyett alternatív 
megoldásokhoz folyamodik a produkció: vagy a rendszeregyszerősítı folyamaton 
keresztül választ könnyebben képezhetı elemeket a kapcsolatba, megtartva annak 
struktúráját, vagy a mássalhangzó-kapcsolat, illetve a tágabb környezete (az egész 
szóalak rendelkezésére álló) struktúráját rendezi úgy, hogy a targethez képest va-
lamilyen módon egyszerőbb szekvencia álljon elı.  
A továbbiakban a mássalhangzó-kapcsolatok típusainak mennyiségi és 
minıségi elem-zésével mutatom be a kapcsolatokra ható egyszerősítı folyamato-
kat. Elıször a szótag onszetjében elhelyezkedı két- és háromelemő, ezt követıen 
pedig a kódát alkotó kételemő kapcsolatokra térek ki. A statisztikai számítások 
adatait a 11. sz. függelék tartalmazza. 
 
Zárhang + legyintıhang kapcsolat szótag eleji helyzetben 
Ebbe a típusba a zárhang képzéshelye, illetve zöngéssége tekintetében elkülönülı 
háromféle mássalhangzó-kapcsolat tartozik: /kr, tr, dr/.  
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A produkció megítélésénél hibásnak ítéltem, ha a gyermek a vizsgálati 
anyagban 2–2 fonetikai környezetben megjelenı [kr] és [tr] kapcsolatokból egyet-
egyet is nem a normának megfelelıen ejtett, illetve ha az egyetlen fonetikai kör-

















9. ábra: A zárhang + legyintıhang kapcsolat korrekt ejtés átlagának százalékos 
gyakorisága az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. és 
6. korcsoportjának beszédprodukciójában 
 
A kapcsolatot egy gyermek sem produkálja korrekten (9. ábra). Az eredmény 
nem meglepı, a zárhang–legyintıhang kapcsolat tipikus nyelvfejlıdés esetén is a 
legkésıbb megjelenık közé tartozik: a gyermekek 75%-ánál a 6. korcsoportban, 
90%-os szinten csak a 6. életév után tekinthetı elsajátítottnak.  
Statisztikailag igazolható eltérés a 6. korcsoportos gyermekekkel való ösz-
szevetésben áll fenn, mindhárom kapcsolattípus esetében szignifikáns (p=0,00) a 




A kapcsolat hibázási típusai közül a redukció fordul elı leggyakrabban, legmaga-
sabb értékkel a [kr] esetében (18. táblázat). Tipikus fejlıdés esetén a hibatípusok 






Redukció  Rendszeregyszerősítés  Egyéb  Korrekt  
[kr]   [tr]     [dr]  [kr]   [tr]   [dr]  [kr] [tr] [dr] [k]     [d]     [r] 
atipikus 93 73 77 7 7 14 0 20 7 89      56     20   
1. 86 86 86 0 0 0 0 6 0   85      82     29 
6. 8 4 4 12 8 12 4 4 0 100     92     87 
18. táblázat: A zárhang + legyintıhang kapcsolat hibázási típusai és elıfordulásuk százalékos értékei az 
atipikus fejlıdéső, és a tipikus fejlıdéső 1. és 6. korcsoportos gyermekek beszédprodukciójában. Az utolsó 
oszlop viszonyításul tartalmazza a kapcsolat szempontjából releváns szegmentumok egyes hang tekinteté-
ben mért korrekt produkciós értékeit. 
 
Az eredmény azért is figyelemre méltó, mert az atipikus nyelvejlıdéső gyerme-
kek közel 90%-a produkciójában a [k] egyes hangként korrekt. A redukált forma 
egy-egy kivételtıl eltekintve az obstru-ensben realizálódik. A hibázás mintázata a 
tipikus fejlıdésben tapasztaltaknak megfelelıen: 
C1 + C2 → C1 
 
Rendszeregyszerősítés a [dr], az „egyéb” kategóriába tartozó egyszerősítés a [tr] 
esetében fordul elı leggyakrabban, de értékük mindkét esetben 25% alatt marad.  
Bár a kapcsolatok strukturális reprezentációja nem alakult ki, a hibatípusok 
(különösen az „egyéb” egyszerősítések értéke) alapján feltételezhetı, hogy a leg-
nehezebben elsajátítható kapcsolatnak a [kr] bizonyul. 
A kapcsolat strukturális reprezentációja tipikus fejlıdés esetén a [dr] eseté-
ben a 4., a [kr] és [tr] esetében pedig az 5. korcsoportban következik be. 
 
Szibiláns + zárhang kapcsolat szótag eleji helyzetben 
A szibiláns + zárhang kapcsolat egyetlen alakzat képviseli (/St/), melynek korrekt 
produkciója az atipikus nyelvfejlıdéső csoport 34%-ánál fordul elı (10. ábra). 
Az érték megegyezik a [S] szegmentumot egyes hangként korrekten realizáló 
gyermekek számával. Az eredmény a tipikus nyelvfejlıdéső 1. korcsoportos 
gyermekekéével közel azonos értéket mutat. A nyelvfejlıdés folyamán ez a kap-
csolattípus az 5–5;5 éves életkori szakaszban tekinthetı elsajátítottnak, ekkor 
jelenik meg a gyermekek 75%-ának beszédprodukciójában. 90%-os elsajátí-
tottsági szintet csak hat éves kor után ér el.  
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Függetlenmintás t-próba alapján (homogén minta) az atipikus nyelvfejlıdé-
ső csoport szignifikánsan (p=0,00) kevesebb korrekt kapcsolatot produkál, mint a 













atipikus 6. korcsoport 1. korcsoport
10. ábra: A szibiláns + zárhang kapcsolat korrekt ejtés átlagának százalékos 
gyakorisága az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. és 







atipikus 34 7 20 
1. 53 0 10 
6. 8 11 4 
19. táblázat: A szibiláns + zárhang kapcsolat 
hibázási típusai és elıfordulásuk százalékos 
értékei az atipikus fejlıdéső, és a tipikus fej-
lıdéső 1. és 6. korcsoportos gyermekek be-
szédprodukciójában 
 
A [St] kapcsolat produkciójában a leggyakrabban elıforduló hibázási forma a re-
dukció, a kapcsolat egy kivételtıl eltekintve a zárhangra redukálódik (19. táblá-
zat). A hibázás mintázata a tipikus fejlıdésnek megfelelıen:  
C1 + C2 → C2 
 
Viszonylag magas az „egyéb” kategóriába tartozó hibatípusok aránya is, a 20%-
os gyakoriság a hibás szóalakok harmadát foglalja magában. Rendszeregyszerősí-
tés egyetlen esetben fordul elı. A hibatípusok eloszlása a tipikusan fejlıdı 1. 
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korcsoportos gyermekeknél tapasztaltakhoz hasonló. Azonban a redukciós alakok 
alacsonyabb, az „egyéb” kategóriájúak magasabb értékei azt jelzik, hogy az ati-
pikus nyelvfejlıdésőek a fejlıdésben elırébb tartanak a kapcsolat strukturális 
reprezentációjának kialakulása tekintetében. Tipikus nyelvfejlıdésben a kapcso-
lat strukturális reprezentációja a gyermekek 75%-a számára a 2. korcsoportban, 
3;6–3;11 korban kialakul, a 90%-os szintet pedig 4;6–5 éves korban éri el. 
 
Szibiláns + zárhang + legyintıhang kapcsolat szótag eleji helyzetben 
A kapcsolatot a /Str/ típus képviseli, melynek korrekt produkciójára egy gyermek 
sem képes (11. ábra), bár a kapcsolat kritikus szegmentumai egyes hangként a 
gyermekek egyötödénél elsajátítottnak tekinthetık. Tipikus fejlıdés esetén is a 
késın, hatéves kor után megjelenık közé tartozik. Gyakorisági értéke mindegyik 
tipikus nyelvfejlıdéső csoportétól alacsonyabb, a 4;6 éves koritól kezdve a kü-
lönbség a 40%-ot is meghaladja.  
A 6. korcsoportosokéval összevetve, a függetlenmintás t-próba robosztus 













atipikus 6. korcsoport 1. korcsoport
Str
11. ábra: A szibiláns + zárhang + legyintıhang kapcsolat korrekt ejtés átlagának 
százalékos gyakorisága az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyerme-




A hibás szóalak az atipikus gyermekek 87%-ánál redukció következménye, ami a 
kapcsolat strukturális reprezentációjának hiányára utal (20. táblázat). Tipikus 
fejlıdés esetén a /Str-/ strukturális reprezentációja a 4;6–4;11 kori életkori sza-
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kaszban a gyermekek közel háromnegyedénél, 5;6–5;11 éves korban 90%-ánál 
kialakul. 
 
 Redukció  
Rendsz. 
egysz. Egyéb  
[S] korrekt  
   [r] korrekt  
atipikus 87 0 13 33 20 
1. 48 5 8 45 29 
6. 8 15 0 88 87 
20. táblázat: A szibiláns + zárhang + legyintıhang kapcsolat hibázási 
típusai és elıfordulásuk százalékos értékei az atipikus fejlıdéső, és a ti-
pikus fejlıdéső 1. és 6. korcsoportos gyermekek beszédprodukciójában 
 
A redukció mintázata a tipikus fejlıdéshez hasonló: 
 
–   A kapcsolat szibiláns + zárhang ([St]) formájában jelenik meg a gyermek pro-
dukciójában (6 elıfordulás): 
 
C1 + C2 + C3 → C1 +C2 
 
–   Zárhang ([t]) formájában realizálódik (5 elıfordulás):  
 
C1 + C2 + C3 → C2 
 
–   Redukálódhat zárhang + approximáns ([tj]) kapcsolatra (1 elıfordulás): 
 
C1 + C2 + C3 → C2 + C3 
 
–    Illetve a target szibiláns  ([S]) szegmentumára (1 elıfordulás): 
 
C1 + C2 + C3 → C1  
 
 
Rendszeregyszerősítés a vizsgált atipikus fejlıdési csoportnál nem, az „egyéb” 
kategóriába tartozó hibázás néhány esetben fordul elı.  
A hibázás mintázata a tipikus nyelvfejlıdésben tapasztaltakhoz hasonlóan 
alakul, azzal a lényeges különbséggel, hogy a redukciós forma az atipikus nyelv-






Szótagkódában elhelyezkedı legyintıhang + zárhang kapcsolat 
A kapcsolatot a /rt, rd, rk/ típus képviseli. Korrekt produkciójuk egy-két esetben 
(7–7–14%) sikeres csak (12. ábra). A szótag eleji tükörkapcsolat, illetve a 
kódában elhelyezkedı legyintıhang+zárhang kapcsolat különbözı típusainak kor-
rekt ejtése közti eltérés nem jelentıs. Az eredmények mindegyik tipikus fejlıdéső 
csoportétól elmaradnak. Tipikus fejlıdés esetén a 75%-os kritériumszintet az [rk] 
az 5. korcsoportban, az [rt] a 6-ban éri el, az [rd] kapcsolatot korrekten produkáló 
gyermekek százalékos aránya a 6. korcsoportban is csak 67%.  
Függetlenmintás t-próbával, illetve annak robosztus változatával tesztelve 
az atipikus és tipikus 6. korcsoport értékei közötti különbséget, szignifikáns elté-
rést kapunk mindhárom típus esetében (p=0,00, [rt] és [rk] esetén a minta homo-


















12. ábra: A legyintıhang + zárhang kapcsolat korrekt ejtés átlagának száza-
lékos gyakorisága az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyer-





Redukció Rendszeregyszerősítés Egyéb 
  
[rt] [rk]  [rd]  [rt]  [rk]  [rd]  [rt]  [rk]  [rd]  
atipikus 47 40 47 34 47 34 0 0 6 
1. 41 41 41 35 31 26 0 0 0 
6. 8 0 4 8 12 28 0 0 0 
 21. táblázat: A legyintıhang + zárhang kapcsolat hibázási típusai és elıfordulásuk száza-
lékos értékei az atipikus fejlıdéső, és a tipikus fejlıdéső 1. és 6. korcsoportos gyermekek 
beszédprodukciójában. 
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A hibás szóalakot redukció és rendszeregyszerősítés eredményezi, „egyéb” kate-
góriába tartozó egyszerősítés csak az [rd] esetében, egyetlen gyermeknél fordul 
elı (21. táblázat). A redukcióra és a rendszeregyszerősítésre vonatkozó értékek 
kiegyenlítettek. A hibázás mintázata megfelel a tipikus fejlıdésnél tapasztaltak-
nak. 
 A redukált forma az [rt] és az [rd] esetében egy-egy kivételtıl eltekintve, 
az [rk]-nál kivétel nélkül a zárhangban realizálódik. A hibázás mintázata atipikus 
fejlıdésével megegyezı: 
C1 + C2 → C2 
 
Tipikus fejlıdés során a kapcsolat strukturális reprezentációja a 75%-os kritéri-
umnak megfelelıen 3;6–3;11 éves korra, a 90%-osnak megfelelıen 5 éves korra 
kialakul. 
  
Szótagkódában elhelyezkedı nazális + zárhang kapcsolat 
A kapcsolatot a /mb, nt, nd, ng/ típus képviseli. A legtöbb korrekt produkció e 
kapcsolattípusok esetében fordul elı (13. ábra), tipikus és atipikus nyelvfejlıdéső 
gyermekeknél egyaránt. Az egyedüli mássalhangzó-kapcsolat, mely az atipikus 
nyelvfejlıdéső csoportnál közel 90%-ban elsajátítottnak tekinthetı, a kódában 
elhelyezkedı homorgán nazális és zöngétlen zárhang kapcsolata ([nt]=87%). 
Legnehezebbnek az [nd] bizonyul (40%), de ez az érték is jóval magasabb a cso-
port minden más vizsgált kapcsolat esetében mutatott értékénél. Az [ng]-nél 60, 
az [mb]-nél 53%-os a teljesítmény. A szóvégi nazális+zárhang kapcsolat a tipikus 
fejlıdésben is a legkorábban kialakul, 3 éves korra már 75%-ban elsajátítottnak 
tekinthetı. A tipikus nyelvfejlıdés során is az [nt] eredményezi a legkevesebb, az 
[ng] és az [nd] a legtöbb hibás produkciót.  
A viszonylag magas gyakorisági értékek ellenére is találunk statisztikailag 
igazolható eltéréseket. A függetlenmintás t-próba robosztus változata alapján az 
atipikus és 6. korcsoportos tipikus fejlıdéső gyermekek eredményei közti kü-
lönbség szignifikáns az [mb] (p=0,00), az [nd] (p=0,00) és az [ng] (p=0,03) ese-
tében.  Az 1. korcsoportosok és az atipikus nyelvfejlıdésőek [mb] értékei között 
tendencia szintő (p=0,1), az [nd] esetében a homogén mintán alkalmazott függet-
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13. ábra: A nazális + zárhang kapcsolat korrekt ejtés átlagának százalékos 
gyakorisága az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. 




A deviáns szóalak redukció és rendszeregyszerősítés következtében realizálódik, 
gyakoriságuk között lényeges különbség nincs (22. táblázat). Az „egyéb” kategó-
riába tartozó hibázás egy-egy esetben fordul elı. A tipikus nyelvfejlıdéssel való 
összevetésben lényeges különbség, hogy náluk a nazális+zárhang kapcsolat 
strukturális reprezentációja 3 éves korra mindegyik vizsgált típus esetében kiala-
kul. Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek esetében az [mb] és az [nd] strukturá-
lis reprezentációja a gyermekek egyharmadánál hiányzik.  
 
 Redukció Rendszeregyszerősítés Egyéb  
 [mb] [nt] [Ng] [nd] [mb] [nt] [Ng] [nd] [mb] [nt] [Ng] [nd] 
atipikus 27 0 7 34 20 0 20 20 0 7 0 7 
1. 0 0 0 0 15 0 15 20 0 0 0 0 
6. 0 0 0 0 4 0 7 8 0 0 0 0 
22. táblázat: A nazális + zárhang kapcsolat hibázási típusai és elıfordulásuk százalékos értékei 




A redukciós formában az [mb] és az [nd] esetén hasonló (2–2 és 2–3 elıfordu-
lás) arányban jelenik meg nazális vagy zárhang. Az [ng] redukált formájában a 
realizálódott szegmentum a zárhang. A hibázás mintázata (a tipikus nyelvfejlı-
désben megjelenı kis számú példához hasonlóan): 




C1 + C2 → C2 
 
Szótagkódában elhelyezkedı nazális + affrikáta kapcsolat 
A nazális+affrikáta kapcsolatot (/nc/ típus) az atipikus nyelvfejlıdéső csoport 
27%-a korrekten produkálja, ami a vizsgált kapcsolatok tekintve a második leg-
jobb eredmény, ugyanakkor lényegesen elmarad a tipikus nyelvfejlıdéső 1. kor-
csoportos gyermekek értékétıl. Hasonlóan a már néhány fenti kapcsolat esetében 
megfigyelt jelenséghez, az eredmény annak ellenére alakul így, hogy a kapcsolat 
kritikus szegmentumának ([c]) korrekt realizálására egyes hangként a gyermekek 













atipikus 6. korcsoport 1. korcsoport
14. ábra: A nazális + affrikáta kapcsolat korrekt ejtés átlagának százalékos gyako-
risága az atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső gyermekek 1. és 6. kor-
csoportjának  
 
Tipikus fejlıdés esetén a kapcsolat 3;6–3;11 éves korra 75%-os szinten elsajátí-
tottnak tekinthetı, a 90%-os szintet az 5. korcsoportban éri el.  
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A függetlenmintás t-próba már az 1. korcsoporthoz viszonyítva szignifi-
káns (p=0,04) különbséget mutat, a 6. korcsoporttal való összevetésben a próba 









atipikus 20 34 20 47 
1. 0 40 0 53 
6. 0 0 7 100 
23. táblázat: A szótag kódájában elhelyezkedı 
nazális + affrikáta kapcsolat hibázási típusai és 
elıfordulásuk százalékos értékei az atipikus fej-
lıdéső, és a tipikus fejlıdéső 1. és 6. korcsopor-
tos gyermekek beszédprodukciójában. Az utolsó 
oszlop viszonyításul közli a kapcsolat szempont-
jából releváns szegmentumok egyes hang tekin-
tetében vett korrekt produkciós értékeit. 
 
A szótag kódában elhelyezkedı nazális + affrikáta kapcsolat targettıl eltérı reali-
zálódása az esetek tööbségében rendszeregyszerősítés következménye (23. táblá-
zat). Az elızı kapcsolatokhoz képest magasabb az „egyéb” kategóriába tartozó 
hibázások száma, értéke megegyezik a redukciós formáéval. A redukált forma 
három elıfordulásából kettıben az affrikáta a rendszeregyszerősítés hatását is 
magán viselve dentialveoláris zárhangban realizálódott, egy esetben pedig a rea-
lizált forma a target affrikáta. A tipikus nyelvfejlıdéssel való összevetésben a 
hibázás mintázata annyiban mutat hasonlóságot, hogy a leggyakoribb folyamat a 
rendszeregyszerősítés. Lényeges különbség azonban, hogy a tipikus nyelvfejlı-
dés vizsgált korcsoportjaiban redukció nem fordul elı, a kapcsolat strukturális 
reprezentációja már 3 éves kor elıtt kialakul. 
 
A mássalhangzó-kapcsolatok „egyéb” kategóriába tartozó hibázási formái tipikus 
fejlıdés során abban a 3;5–4 éves kori idıszakban a leggyakoribbak, amelyben a 
rendszeregyszerősítés még nem jelenik meg a gyermekek nagy részénél. A hibá-
zások a betoldás, törlés, szerkezetismétlés és szerkezetátrendezés körébe sorolha-
tók. A létrejött szóalakok a target mássalhagzó-kapcsolatot nem tartalmazzák, 
  119
ugyanakkor jegykészletük vagy annak néhány eleme aktiválódik, és a szóalak 
valamely tagolási pozíciójában megjelenik. Mivel a jelenség a kapcsolat bizonyos 
szintő reprezentációját feltételezi, az elsajátítás átmeneti szakaszaként értelmezhe-
tı. A hibázásokat a globális programozás elve alapján feltételezett kétszintő elıhí-
vás devianciái magyarázhatják.  
Az atipikus nyelvfejlıdéső csoportnál szintén megfigyelhetık ezek az át-
meneti alakok. Míg azonban a tipikus nyelvfejlıdés során elıforduló realizációk 
jól elkülöníthetı egyszerősítési folyamatok (betoldás, szomszédos vagy távoli 
szegmentumokat érintı sorrendezési hiba) következményei, az atipikus szóalakok 
között akadnak olyanok, melyek hátterében összetettebb, esetleg kevésbé egyér-
telmő egyszerősítések állnak. 
  
MINDKÉT CSOPORTBAN ELİFORDULÓ SZÓALAKOK: 
Stop/ → [tSop ] és [→op] 
Szerkezetátrendezés (jegyszintézis):  
/S + t/ → [tS]                 /s + t / → [ →]  
 
A kapcsolat két eleme a tulajdonságaik kombinációját mutató egyetlen hangra redukálódik. A 
szintézis nyomán elıálló posztalveoláris affrikáta megırzi a /S/ képzési hely és a /t/ [–foly] jegyét, 
valamint a mindkét hangra jellemzı [–zöng] jegyet. A /tS/ összetett képzési konfigurációjú, a 
szegmentumrendszer elsajátításának folyamatában is a késıbb megjelenı hangok közé tartozik, 
helyettesítıként is a legritkább esetben fordul elı. A fenti szóalakban való megjelenése fonetikai-
lag ezért nem tekinthetı motiváltnak. A felnıtt nyelvben /t/ + /S/ esetében fordul elı a két szom-
szédos szegmentum posztalveoláris affrikáta formájában történı realizációja, amikor is a szekven-
ciában késıbb következı posztalveoláris réshang hat a mozgékonyabb szervvel képzett, szélesebb 
fiziológiás ejtési sávval jellemezhetı dentialveoláris zárhangra. Az /S/ + /t/ szekvencia azonban 
minden esetben hangkapcsolatként [St] valósul meg. A gyermeknyelvi deviáns forma esetében az 
ejtésmódosulás nem normatív. A mővelet feltehetıen fonológiai szinten megy végbe, s a szóalak a 
pozíciók elégtelen jegyfeltöltésének következménye. 
A [→op] esetében a fenti mővelet a /S/ → [s]  konzekvens helyettesítés következtében produkált [s] 
hanggal valósul meg. 
 
TIPIKUS NYELVFEJLİDÉS:  
/trombitO/ → [dombitO] 
Szerkezetátrendezés (jegyszintézis):  
/t + r/ → [d]  
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A /tr/ kapcsolatot alkotó elemek tulajdonságainak kombinációja [d] hangban realizálódik. A /t/ 
képzési helyének (dentialveoláris) és képzésmódjának (zárhang), valamint a /r/ hang [+zöng] je-
gyének megtartásával jön létre a dentialveoláris zöngés zárhang a gyermek produkciójában. 
 
ATIPIKUS NYELVFEJLİDÉS: 
/trombitO/ → [dorombitO] 
Szerkezetismétlés szegmentum-betoldással:  
 /t + r/ → [t+o+r] / _VCV 
Szerkezetismétlés: 
 /t/ → [d] /  _VC[+zöng] 
 
 
TIPIKUS NYELVFEJLİDÉS:  
/konc/→[koù]  
Redukció + szerkezetátrendezés (jegyszintézis):  
 /nc/ → [ù] 
 
A mássalhangzó-kapcsolatból a palatális affrikáta törlıdik, de képzési hely jegye a redukált kap-
csolatot realizáló nazális pozíciójában megjelenik/megmarad.1 
 
(Az elvileg lehetséges másik lehetıséget:  
Redukció+szerkezetismétlés: /n/→ [ù] / #C[+hát]V[+hát]_# 
a gyermek szegmentumkészletébe stabilan integrálódott, harmonizálási folyamatok által nem érin-




Redukció + betoldás + (rendszeregyszerősítés + szerkezetismétlés) vagy (szerkezetismétlés + 
rendszeregyszerősítés + szerkezetismétlés)  
 
/n+c/→[ n + u + c] 
és 
/c/→[S] / C_# (regressziós hatás) 
/n/→[v] / V[+ker] _V[+ker] C[+foly] 
vagy 
/n/→[m] / V[+ker] _V[+ker]  
/c/→[S] / C[+foly]_ 
/m/→[v] / _C[+foly] # 
 
                                                 
1 A konty szóalak reprezentációjába alternatív magyarázatként a nazális pozíciójába a palatális 
hely-jegy is felvehetı. Szende Tamás szóalak-értelmezést segítı megjegyzéseit ezúton is köszö-
nöm. 
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A mássalhangzó-kapcsolat redukciós formában jelenik meg a gyermek realizációjában, ugyanak-
kor a strukturális reprezentáció kialakulásának folyamatára utal a betoldással történı megvalósítás. 
A további egyszerősítések sorrendje kétféleképpen alakulhat.  
Az egyik lehetıség, hogy a mássalhangzó-kapcsolat jelenléte a felnıttnyelvi szóalakban 
oly mértékben meghaladja a gyermek kapacitását, hogy bár fonológiai rendszerének része a zön-
gétlen palatális affrikáta, a realizált szóalakban regresszió hatására a képzéshelyben megfelelı 
réshang jelenik meg. A rendszeregyszerősítést indokolhatja a szegmentumok elsajátítási rendje, 
melyben az affrikáták megjelenését megelızi a réshangoké. Ellene szól azonban, hogy a tipikus 
fejlıdés fonológiai folyamatai közül a frikativizálás nem tartozik a jellemzı folyamatok közé. 
További ellenvetés lehet az a fonetikai megállapítás, hogy a palatális affrikátákról az akusztikai 
benyomás a zárperiódus alapján alakul ki. Percepció alapján tehát a virtuális összetevık közül a 
zárhangnak kellene megjelenni, amely egyébiránt a réshanghoz képest jelöletlen szegmentum is. E 
sorrend utolsó lépése az lenne, hogy az alapalakban levı dentialveoláris nazális labiális magán-
hangzóktól körülvéve és a kóda folyamatos jegyő mássalhangzójának hatására a nazális zöngéssé-
gi értékét megtartva, és a [+ker, +foly] jegyeket megismételve zöngés labiodentális réshangban 
realizálódik.   
A másik lehetséges egyszerősítési lehetıség az lenne, hogy a nazálisra ható szerkezetis-
métlési és az affrikátát egyszerősítı regressziós folyamatok egymástól függetlenül mennének vég-
be.  Az egyszerősítés következtében elıáll a bilabiális nazális, valamint a réshang, mely utóbbi 
módjegye szerkezetismétlés hatására az alapalak nazális pozíciójában labiodentális réshangot 
realizál.  
 
 /konc/ → [koj] 
Redukció + szerkezetátrendezés (jegyszintézis): 
 /n + c/ → [j]  
 
A nazális + affrikáta kapcsolat pozícióira elıírt jegyek egy pozícióban realizálódnak. A képzési 
hely tekintetében specifikálatlan nazális, valamint a palatális zöngétlen affrikáta jegyeinek szinté-
zise folytán elıálló palatális zöngés approximáns megırzi a nazális [+zöng] és az affrikáta képzési 
hely jegyét [+lágy]. E két jegy megtartása alapján három szegmentum realizálódhat az egyszerősí-
tett szóalakban: a zöngés palatális affrikáta, a palatális nazális és a palatális approximáns. Az elıb-
bi kettı megjelenését azonban kizárja az, hogy a gyermek szóvégi pozícióban egyiket sem produ-
kálja korrekten. Az affrikátát konzekvensen zöngétleníti, a nazálist pedig törli. 
 
Az „egyéb” kategóriába tartozó szóaalakok között olyanok is feltőnnek, amelyek a 
mássalhangzó-kapcsolat elsajátításának egyéni stratégiáját sejtetik.  
[14.] 
a.) /tro:n/→[hro:nt] 
Szerkezetismétlés + szerkezetátrendezés 
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A realizálódott szóalak szerkezete megfelel az alapalak szótagonszetre elıírt szerkezetének, 
ugyanakkor megismétli ezt a kódában is, szimmetrikussá téve a szótag felépítését. A pozíciók 
alapalaktól eltérı jegyfeltöltése artikulációs szempontból kedvezıbb szekvenciát hoz létre. A 
szótageleji zárhang kódába történı átpozicionálása a nyelv fonotaktikai szabályainak megfelelı 
mássalhangzó-kapcsolatot hoz létre, amely pozícióját és alkotórészeit tekintve is a fejlıdésben 
korábban megjelenı mássalhangzó-kapcsolatok közı tartozik. A [hr] kapcsolatból álló elágazó 
onszet nem tekinthetı normatívnak. Ugyanakkor, mivel az elágazó kezdet struktúráját a redukált 
formával szemben megtartja, elıre lépésnek tekinthetı a szótageleji, jelölt mássalhangzó-
kapcsolatok elsajátításában. Az pedig, hogy az átpozicionált szegmentum pozícióját a 
szegmentumrendszer perifériáján elhelyezkedı /h/ jegyével tölti fel, valamint hogy ezzel a 
targettıl artikulációsan könnyebben kivitelezhetı szekvenciát hoz létre, az elsajátítás kreatív, 
egyéni stratégián alapuló lefolyására utal. Hasonló realizáció a tipkus fejlıdésben nem fordult elı. 
 
b.) /trombitO/ →[hrombikO] 
A realizált szóalak a /tro:n/-nál leírtaknak megfelelıen alakul. Figyelemre méltó a mássalhangzó-
kapcsolat /t/ szegmentumának pozíciójában realizálódó [h] képzési helyének hatása az alapalak 
szóvégi szótag onszetjében szereplı /t/-re:   
/t/ →[k] / # C[–per , –ker, +foly]C…_V#    
Mivel a dentialveoláris zárhang a gyermek szegmentumrendszerének stabil szegmentuma, a 
szekezetismétlés nagy valószínőséggel a mássalhangzó-kapcsolat miatt a figyelem elıterébe került 
/h/-nak mint a szegmentumot az alapalakban megelızı laringális mássalhangzónak a hatása (A /k/ 
és /h/ rendszerbeli távolságára vonatkozó elméleti átekintést lsd. Szépe 2000: 83–88).  A gyermek 
targetrendszerrıl való tudásának, valamint a jegy- és szegmentum-tengelyen zajló mőködések 
interakciójának következménye, hogy a realizált beszédhang a veláris zárhang, mely a magyarban 
a laringális képzéshelyhez legközelebb esı zárhang.   
                  
c.) /dro:t/→[so:t] 
A realizált szóalak hátterében álló folyamatok felderítése nehéz. Amennyiben elfogadjuk a 
szótageleji mássalhangzó-kapcsolatok elsajátításának fentebb vázolt egyéni stratégián alapuló 
lefolyását, a realizáció a következı lépésekben jött létre. A kapcsolat jelölt elemének kódába pozi-
cionálásával normatív, ám artikulációs konfigurációját tekintve összetett, a gyermek képességeit 
meghaladó hangkapcsolat jönne létre. A szimmetrikus szerkezet ezért CVC szekvenciában realizá-
lódik, melynek elsı pozíciójában a /r/ képzési hely jegyének, valamint a /h/ (mely a stratégia alap-
ján az átpozicionált szegmentum üresen maradt pozícióját töltené fel) [–zöng, + foly] jegyeinek 
szintetizálásával az alveoláris zöngétlen réshangban realizálódik. 
 
d.) /Stop/→[top] 
Redukció: /St/ →[t] 
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A gyermek szegmentumrendszerének a posztalveoláris réshang nem része, realizálódása hangkör-
nyezettıl függı variabilitást mutat. Zárhang környezetében zárhangként jelenik meg. A mással-
hangzó-kapcsolat eddigiektıl eltérı realizálódását ezért feltehetıleg a kapcsolatot alkotó szegmen-
tumok minısége indokolja. 
 
e.) /StrOnd/ →[hrOnt] 
A realizált szóalak a /tro:n/-nál ismertetett egyéni stratégia felhasználásával jöhetett létre (a /S/-re 
vonatkozó megszorítások figyelembevételével). A szimmetrikus szerkezet létrehozásához betol-
dásra nem volt szükség. Az alapalak szó végi /d/-jének zöngétlenként való megjelenése a /h/ [–
zöng] jegyének ismételt elıhívásának eredménye. A másik lehetıséget, a kontextusfüggı 
zöngétlenedést kizárja az, hogy ez az egyszerősítési típus a gyermek egyszerősítéseinek nem jel-
lemzı folyamata. 
 
Amennyiben a fenti elemzés során az egyszerősítések valódi természetére sikerült rámutatni, felte-
hetı, hogy a mássalhangzó-kapcsolatok strukturális reprezentációjának kialakulása folyamatában, 
legalább is az atipikus nyelvfejlıdés esetén, a kapcsolat pozícióján és az alkotó szegmentumok 
minıségén kívül a szóalak egészének szerkezete és szegmentumainak minısége is az elsajátítás 
gyorsaságát befolyásoló faktor.  
 
 
3.4.3.2. A magánhangzó-kapcsolatok elsajátítása 
A magánhangzó-kapcsolat redukciója nem jellemzı egyszerősítı folyamata a 
vizsgált atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek beszédprodukciójának. A gyermekek 
közel 75%-a képmegnevezésében legfeljebb egyszer fordul elı a magánhangzó-
kapcsolat elemtörléssel történı realizálása. A gyakoriság százalékos értéke az 1. 
korcsoportos gyermekekéhez hasonló. A 6. korcsoportos gyermekeknél a szóalak 
strukturális egyszerősítésének ez a formája már nem fordul elı.  
 
Az elsajátított magánhangzó-kapcsolatok 
A magánhangzó-kapcsolatok korrekt produkciója a kapcsolatot alkotó szegmen-
tumok minıségétıl és a kapcsolat fonetikai helyzetétıl függetlenül tekintve csak 
az összes elıfordulás 59%-ában valósul meg. Ez az eredmény a tipikus fejlıdéső 
1. korcsoportos gyermekek teljesítményével megegyezik, a 6. korcsoportosokétól 


















15. ábra: A magánhangzó-kapcsolatok korrekt ejtésének százalékos aránya az 
atipikus fejlıdéső, valamint a tipikus fejlıdéső 1. és 6. korcsoportos gyermekek 
körében 
 
Az atipikus nyelvfejlıdéső csoport számára a szó belseji [iu:] és szó végi [io:] bi-
zonyul a legkönnyebbnek, a korrekt produkció értéke az elıbbi esetében 83%, az 
utóbbiéban 73%. Az eredmény alapján az [iu:] egyértelmően, az [io:] közelítıleg 
75%-os szinten elsajátítottnak tekinthetı. E kapcsolatokétól jelentısen alacso-
nyabb értéket mutat a szó eleji [Ou] (47%), valamint a szó belseji [Ou] (47%) és az 



















16. ábra: Az egyes magánhangzó-kapcsolatok korrekt ejtésének százalékos aránya az 




Páros t-próbával tesztelve az eredményeket statisztikailag igazolhatóan több kor-
rekt szó belseji [iu:] kapcsolat realizálódik, mint [Ou] bármelyik fonetikai pozíció-
ban, vagy [ie:] (12. sz. függelék). 
A 6. korcsoport teljesítményétıl az [iu:] kivételével mindegyik kapcsolat-
típus korrektejtésértéke jelentısen elmarad. Legnagyobb különbség (különbségát-
lag=0,49) a szó belseji [Ou] esetében tapasztalható. Az [iu:] kivételével a 6. korcso-
portos gyermekek korrektejtésértéke statisztikailag igazolhatóan magasabb, mint 
az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekeké. Függetlenmintás t-próba robosztus válto-
zatával tesztelve az eredményeket a két csoport korrekt szó eleji [Ou] produkciójá-
ban p=0,023, szó belseji [Ou] esetében p=0,003, az [io:]-nál pedig p=0,041 szintő 
szignifikáns különbség mutatkozik. Az [ie:] tekintetében a két csoport homogén-
nek tekinthetı, függetlenmintás t-próbával a különbség p=0,023 szinten szignifi-
káns (12. sz. függelék). 
Az 1. korcsoportos gyermekek teljesítményével összevetve a szó eleji [Ou] 
és a szó végi [io:] tekintetében mutatkozik jelentısebb eltérés, elıbbi esetében az 
atipikus fejlıdéső, az utóbbiéban a tipikus fejlıdéső gyermekek produkálnak több 
korrekt kapcsolatot. A csoportok közti eltérés nem szignifikáns. 
 
Hibázási mintázat 
Az atipikus nyelvfejlıdési csoport egyszerősítésein belül az „egyéb” kategóriába 
tartozó hibázások közel kétszer gyakrabbak (65%), mint a redukció (32%). A 
vizsgált két tipikus nyelvfejlıdéső csoportban a két érték közti különbség kevésbé 
számottevı (1. korcsoport 44–56%, 6. korcsoport 57–43%). 
Amennyiben a három csoport eredményét az egyes kapcsolattípusok reali-
zálását jellemzı hibázás mintázata alapján vetjük össze, azt tapasztaljuk, hogy az 
atipikus nyelvfejlıdési csoport minıségileg nem tér el a tipikus fejlıdésőekétıl: 
ık is csak a szó eleji [Ou] és szó belseji [ie:] esetében élnek a redukció formájában 
megvalósuló egyszerősítéssel. Az elıfordulások számát tekintve azonban az elté-
rés bizonyos típusok esetében jelentıs (17–19. ábra).  
A szó eleji [Ou] hibás realizálódásának hátterében a kapcsolat redukciója, 
illetve az „egyéb” kategóriába tartozó hibázások állnak. A két egyszerősítési típus 
fele-fele arányban (27–27%) jellemzi a deviáns szóalakokat. Az értékek magasab-
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bak mindkét tipikus nyelvfejlıdéső csoporténál. Figyelemre méltó a redukciós 
formák számában mutatkozó eltérés: az 1. korcsoport 58%-a él ezzel az egyszerő-
sítési lehetısséggel, szemben a 6. korcsoport 11%-os értékével. Az atipikus nyelv-
fejlıdéső csoport esetében a magánhangzó-kapcsolat a redukciós szóalak minden 
esetében [O] formájában realizálódik. Az „egyéb” kategóriába tartozó deviáns 
alakok mindegyike szótagvesztést mutat (Outo:→ Ojto:, onto:, o:to:). A deviáns 
szóalakok jellemzıi mindkét típus esetében megegyeznek a tipikus nyelvfejlıdé-
sőeknél tapasztaltakkal.  
A szó belseji [Ou] inkorrekt ejtése hátterében kizárólag az „egyéb” kategó-
riába tartozó egyszerősítések állnak. Az elıfordulások száma magas, az 53%-os 
érték nemcsak az atipikus nyelvfejlıdéső csoport hibázásain belüli legmagasabb 
értéket jelentik, hanem a csoportonkénti összehasonlításban is az egyik legfigye-
lemreméltóbb különbség. Ez a hibázási forma jellemzi az 1. korcsoportos gyer-
mekek produkcióját is, az elıfordulások száma valamivel alacsonyabb, a különb-
ség azonban nem jelentıs (53 és 40%). A 6. korcsoportban viszont a szó belseji 
[Ou] korrekt produkciója már nem okoz gondot a gyermekek többségének, mind-
össze egy esetben (4%) fordul elı deviáns szóalak. A hibás ejtés 6 szóalakjából 3 
szótagvesztést mutat. Ez az eredmény kevésbé egyértelmő, mint a tipikus nyelv-
fejlıdésnél tapasztaltak, ahol a deviáns szóalakra a szótagszám megtartása jellem-
zı. Az atipikus nyelvfejlıdéső csoportban a target szótagszámától kevesebb szó-
tagból álló szóalakok a kapcsolat [O] elemének, illetıleg a [lO] szekvenciának ki-
esése nyomán állnak elı (kOlOuz→ tOjuS, kOus, kOuJ). A target szótagszámával 
megegyezı számú szóalak hiátustöltés eredménye, a hiátustöltı minden esetben 
szerkezetismétlés hatására jön létre: két esetben a megelızı szótag onszetje 
(kOlOuz→ kOrOroz, kOlOluz), egy esetben pedig az adott szótag kódája (kOlOuz→ 
kOrOdud) kerül a kapcsolat két eleme közé. 
Az [ie:] a másik kapcsolattípus (mint fentebb már említettük), mely reduk-
ciós (40%) és „egyéb” egyszerősítés (20%) folytán elıállt deviáns produkciót 
egyaránt eredményez. A kapcsolatot a 6. korcsoportos gyermekek 11%-a egysze-
rősíti redukció formájában, az 1. korcsoportos gyermekeknek viszont a fele. A 
redukció az atipikus nyelvfejlıdéső csoport esetében is az i szegmentumot érinti. 
Az „egyéb” kategóriába tartozó egyszerősítések számában a három csoport között 
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nincs lényeges különbség. Az ebbe a kategóriába tartozó deviáns szóalakból kettı 
a targettel megegyezı (hie:nO→ hire:nO, he:he:nO), egy pedig kevesebb szótag-
számú. Tipikus nyelvfejlıdés során elıforduló egyszerősítésre is a szótagszám 
megtartása jellemzı. A hiátustöltı hang szerkezetismétlés eredménye. A kevesebb 
szótagszámú deviáns alakot a kapcsolat [i] elemének kiesése és egyéb egyszerősí-
tési folyamattal való társulása eredményezi (hie:nO → ja:nO).  
Az [iu:] tekintetében a gyakorisági értékekben lényeges különbség nem ta-
pasztalható a csoportok közt. A deviáns szóalak „egyéb” egyszerősítés eredmé-
nye. Az egyetlen hibásan ejtett szóalak hiátustöltés következtében áll elı (hiu:z→ 
tijus). A szótagszám tehát megtartott, csakúgy mint a tipikus nyelvfejlıdés esetén 
tapasztalt szóalakoknál. 
A szó végi kapcsolatot képviselı [io:] hibás ejtése az atipikus nyelvfejlıdéső 
csoportos gyermekek közel egynegyedére jellemzı, annak ellenére, hogy ez a 
magánhangzó-kapcsolat tipikus nyelvfejlıdés esetén 3 éves kortól már korrekten 
realizálódik a gyermekek több, mint 90%-a produkciójában. A hibásan képzett 
szóalakok mindegyike az „egyéb” kategóriába tartozik. A négy deviáns alakzatból 
egy értelmezhetetlen, kettıre szótagvesztés jellemzı (ra:dio: → la:djo:, la:dro:), 
egy esetben fordul elı a szótagszám megtartása (ra:dio: → ra:diro:). A jelenség 


















17. ábra: Az egyes hibatípusok elıfordulásának százalékos értéke az ati-






































19. ábra: Az egyes hibatípusok elıfordulásának százalékos értéke a 6. kor-
csoportban  
 
Az elsajátított magánhangzó-kapcsolatok számát tekintve az eredmények elma-
radnak a 6. korcsoportosok eredményeitıl, és megegyeznek az 1. korcsoportoso-
kéval. Az egyes kapcsolattípusok korrekt ejtését figyelembe véve két megállapítás 
tehetı. Az egyik, hogy jelentıs különbség az atipikus nyelvfejlıdéső csoport és a 
6. korcsoportos gyermekek korrektejtés-átlaga között azon kapcsolatok ejtésében 
áll fenn, melyek a tipikus nyelvfejlıdés során is a késın elsajátított kapcsolatok 
közé tartoznak (a szó eleji [Ou], valamint az [ie:]). Ennyiben az atipikus fejlıdés 
esetében inkább késésrıl, mint eltérı fejlıdésrıl lehet szó. Megjegyzendı továb-
bá, hogy ezeket a kapcsolatokat, ellentétben a szó belseji [Ou], valamint az [iu:], 
[io:] kapcsolatokkal, az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek gyakrabban produkál-
ják korrekten, mint az 1. korcsoportos gyermekek. Különösen figyelemre méltó az 
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eltérés mértéke, a szó eleji [Ou] kapcsolat esetében. Az [ie:] tekintetében sokkal 
lassúbb a fejlıdés: az atipikus fejlıdésőek korrektejtésátlaga alig tér el az 1. kor-
csoportos gyermekekétıl. Az adatok alapján a két nehezebben elsajátítható kap-
csolat közül az utóbbi tőnik problémásabbnak (erre utal a hibázás mintázata is: a 
redukciós formák fennmaradása az „egyéb” kategóriába tartozókéval szemben). 
A másik lényeges különbség a szó belseji [Ou], valamint a szó végi  [io:] tekin-
tetében mutatkozik. E szekvenciákat már a vizsgálatban szereplı 1. korcsoportos 
gyermekek is nagyobb arányban produkálják korrekten, mint az atipikus nyelvfej-
lıdésőek.   
A deviáns alakok hibázási mintázatát tekintve fontos kiemelni, hogy a reduk-
ció által érintett kapcsolatok mindhárom csoport esetében ugyan azok. A 6. kor-
csoporthoz viszonyított viszonylag magas és az 1. korcsoportéval megegyezı 
gyakorisága azonban arra utal, hogy a hiátust tartalmazó szóalakok strukturális 
reprezentációja az atipikus fejlıdés egyes eseteiben megkésve (vagy egyáltalán 
nem) alakul ki.  
Amennyiben elfogadjuk, hogy a két különbözı fonetikai helyzetre elıírt [Ou] 
kapcsolat korrekt produkciójában a tipikus fejlıdés során már az 1. korcsoportban 
megmutatkozó különbség oka a kapcsolat eltérı hangsúlyviszonyaival függ össze, 
akkor feltételezhetı, hogy a vizsgált életkorra már az atipikus fejlıdéső gyerme-
kek is képesek a szupraszegmentális elemek, jelen esetben a hangsúly által hordo-
zott információt mentális lexikonuk kiépítéséhez felhasználni. 
Csoportok közti lényeges különbséget az „egyéb” kategóriába tartozó hi-
bázások, azon belül is a szó belseji [Ou] esetében lehet felfedezni. A kalauz szó 
deviáns formáinak jellegzetessége a szó belseji szótag, illetve a hiátus a elemének 
törlése, mely a tipikus nyelvfejlıdéső 3–6 éves gyermekek hibázásaiban nem for-
dul elı. A jelenséget magyarázhatja a kiemelt pozíciójú elsı szótag magánhangzó-
jának és a hangsúlytalan helyzetben levı hiátus elsı elemének azonossága, mely-
nek feldolgozásbeli nehézsége következtében (pl. homogén gátlás) a deviáns szó-
alak strukturális reprezentációjában nem áll rendelkezésre külön pozíció. Ebben 
az esetben az elıhívás zavara már a globális elıhívás szintjén fennáll, a szóalak 
alapstruktúrája sem áll a további feldolgozás rendelkezésére, a deviáns szóalak 
súlyosabb nyelvfejlıdési problémát jelezhet, mint a „csak” a finomprogramozás 
zavarát mutató szóalakok. A kalauz szóalak ilyenféle realizálódásai nem sorolha-
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tók valójában az „egyéb” kategória hibázásai körébe, melyeket fentebb a tipikus 
fejlıdés folyamatában a redukciónál fejlettebb fejlıdési állomásnak tételeztünk. E 
redukált formák feltehetıen nem a magánhangzó-kapcsolat elsajátításának általá-
nos jellemzıit tükrözik, hanem a magánhangzó-kapcsolat és a szóalak más pozí-
cióra elıírt szegmentumai között fellépı interakció következményei, és az adott 
szóalak elsajátítására vonatkozó speciális jellemzınek értékelhetı. A jelenség 
ettıl függetlenül azonban értékes információt hordoz a hibázással élı gyermekek 
feldolgozási nehézségeirıl, és beszédprodukciójuk fontos (a magánhangzó-
kapcsolatok elsajátításának kérdéskörén kívül esı) jellemzıje. 
 
 
3.4.3.3. A szó eleji mássalhangzó törlése  
A szó eleji mássalhangzó törlése a tipikus nyelvi fejlıdés vizsgált csoportjában 
nem fordul elı. Az atipikus nyelvfejlıdéső csoportban megjelenik ez az egyszerő-
sítési típus is, de mivel gyakorisága 25% alatt marad, nem értékelhetı a csoportra 
jellemzı hibázási formának. Az érintett mássalhangzók és természetes osztályok 
száma egyaránt kevesebb, mint a szóvégi törlések esetében (24. táblázat). Az 
utóbbi 36 elıfordulásával szemben szó elején csak 5 esetben törlıdik mássalhang-
zó. A zöngés és zöngétlen szegmentumok aránya kiegyenlítettebb, zárhang, rés-
hang és nazális az érintett szegmentumok között nem fordul elı. 
Eset                                        Mássalhangzó-törlés 
Szó eleji mássalhangzó Szó végi mássalhangzó 
1.                                                     h - 
2. - - 
3.                            gy b,d,t,g,k,   f,v,sz,cs,  l,r,       n,ny,   j 
4. - - 
5.                                     l,r                                   l,r,   m,n,ny,   j 
6. - - 
7.                   c b,g,            f,             l,       m,n,ny,   j,h 
8. - - 
9. - - 
10. - - 
11. -                                   l,r,    m,n 
12. - - 
13. - - 
14. -     g,                           l,r 
15. - - 
24. táblázat: Határpozícióban lévı, mássalhangzó-törlés által érintett szegmentumok az atipikus nyelvfejlı-
déső csoportban  
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3.4.3.4. A szó végi mássalhangzó törlése 
A szó végi mássalhangzó törlése az atipikus nyelvfejlıdési csoport jellemzı struktú-
raegyszerősítı folyamata. A tipikus nyelvfejlıdés során 4 éves korig figyelhetı meg,  
mivel azonban gyakorisága 25% alatt marad, nem jellemzı folyamata ez életkori 
szakasz nyelvi fejlıdésének sem.  
A törlés által érintett szegmentumok többsége (81%) zöngés obstruens és 
szonoráns (24. táblázat). A törölt szegmentumok között mindegyik természetes osz-
tály képviselteti magát, az affrikátákra jellemzı ez az egyszerősítés azonban a legke-
vésbé (egy elıfordulás). Figyelemre méltó, hogy a nazálisok törlése az összes elıfor-
dulás 27%-át, a szonoránsokon belül pedig csaknem a felét alkotják. A tipikus nyelvi 
fejlıdéső mintában ez a típusú egyszerősítés a nazálisokat nem érinti.  
 
 
3.4.3.5. A tagolási határok kiemelése/bevezetése 
A tagolási határok kiemelése/bevezetése az atipikus nyelvfejlıdéső csoportban 
(egyénre vagy csoportra jellemzı módon) nem fordul elı. Az atipikus nyelvfejlıdéső 
csoportban 33%-os gyakoriságával jellemzı egyszerősítési folyamatként értékelhetı.  
A kiemelt határjelzés gyakrabban fordul elı szó elején, mint szó végén. A szó 
eleji egyszerősítés legtöbbször sajátos jegyválasztás formájában realizálódik. Zár-
elem megjelenése a /ùi:l/ → [d]i:l, /zivOtOr / → [Õ]ivOtOj, /hiu:z/ → [t]iju:s alakokban, 
zöngétlenítés a /vEre:b / → [f]Ere:š esetén. A szó végi határkiemeléseket betoldás 
/ty:/ → ty:[t] és zárelembetoldás /ë:z/ → ë:[–] eredményezi.  
Tagolási határ bevezetése két szóalak produkciójában fordul elı. A /la:ndJO/ 
→ la:nts[h]O realizációban a gyermek a számára ismeretlen, vagy jelentéssel nem 
bíró szóalak produkciójához a jelentésadási stratégiát segítségül híva a 
szegmentumsort két, számára jelentéssel bíró szekvenciára (lánc+a) bontja. Az 
így elıálló, immár morfológiai határ által tagolt szekvenciában a tagolási határ 
bevezetése eredményeként a magánhangzós indítás egyik jellegzetes 
tagolásjelzıje, a h-betoldás jelenik meg. A /tsa:pO/ → tsa:b,p[d]O esetében a 
magánhangzós indítás másik jellegzetes tagolásjelzı mővelete, a zárhang-betoldás 
figyelhetı meg. A target szekvencia morfológiai elemeket nem eredményezı egy-
ségekre tagolódik (cáp+a), és a második egység indítását a d betoldása elızi meg. 
A szóalak további jellegzetessége a feltehetıen artikulációsan motivált zárhang-
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felbontás (tsa:[b,p]dO), melynek eredményeként a zöngétlen zárhang zár és zön-
gétlenség jegyei külön idıfülkébe pozicionálódnak: a zár-jegy az alapalak számá-
ra kijelölt pozíciójában jelenik meg, a zöngétlenség-jegy pedig egy külön tagolási 
pozícióban, és szünet formájában realizálódik. A szekvencia bilabiális zöngés 
eleme ([b,p]) kontextuális hatásra jelenik meg a zöngétlen zárhang számára elıírt 
pozícióban: az á-ra jellemzı hangszalagmőködés a követı mássalhangzó képzé-
sének elsı szakaszában még fennáll, a szegmentumot meghatározó beszédszervi 
mozgások idıbeli összehangolása nem megfelelı. 1  
Vannak olyan deviáns realizációk továbbá, melyeket a határkiemeléshez sorol-
tam, bár más magyarázat is elképzelhetı létrejöttükben. Ezek a példák ezen kívül 
nem tartoznak az afáziásoknál megfigyelt határjelzések körébe sem olyan szempont-
ból, hogy vagy szó belsejében, szótaghatáron fordulnak elı, vagy a szó végén, de 
nem a dokumentált egyszerősítési típust követik. Az elıbbire példa a /tsa:pO/ → 
tsa:p[t]O, /ro:JO/ → jo:[d]O, /bo–O/ → bo[n]–O, az utóbbira pedig a /hi:d/ → hi:[l]d, 
/Õi:k / → Õi:[l]k és /ing/ → [m]ing. A /hi:d/ → hi:[l]d és /Õi:k / → Õi:[l]k, valamint a 
/bo–O/ → bo[n]–O esetében alternatív magyarázat lehet az éppen elsajátítás alatt 
álló elágazó kódájú szótagszerkezetet  tartalmazó egyszótagú (CVC[likvida]C[zárhang]), 
valamint a szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatot (CVC[nazális]C[affrikáta]V) tartalmazó 
szóalakstruktúra  hiperkorrekciója (a gyermek a park és kard szóalakokat a /r/ → [l] 
rendszeregyszerősítés mellett megvalósuló korrekt struktúrával, a lándzsa szóalakot 
pedig korrekten produkálja). Az /ing/ → [m]ing hátterében alternatív megközelítés-
ként állhat a szótagstruktúra optimálisabb, onszetet is tartalmazó felépítése, melynek 
során a kezdet pozíciójába kerülı szegmentum a hangkörnyezetnek megfelelıen na-
zális, a kedvezıbb artikuláció megvalósítása érdekében pedig bilabiális képzési he-
lyő.  A /tsa:pO/ → tsa:p[t]O egyszerősítés az affrikátát tartalmazó hangkörnyezet ha-
tása is lehet.  
A szóbelseji, szótaghatáron érvényesülı határkiemelést indokolhatják az atipi-




                                                 
1 Köszönöm Szende Tamásnak és Szépe Juditnak a szóalakok értelmezésében nyújtott segítségét.  
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3.4.3.6. Betoldás  
A target fonológiai alapalakjában nem szereplı szegmentum megjelenítése a rea-
lizált deviáns szóalakban olyan egyszerősítési forma, mely a tipikus nyelvfejlıdés 
vizsgált életkori szakaszában nem fordul elı. Az atipikus nyelvi fejlıdéső cso-
portban megjelenik, de 20%-os gyakoriságával nem tartozik a csoport jelllemzı 
egyszerősítési folyamatai közé.  
A realizálódott deviáns szóalakok mindegyike a betoldás után egyszerőbb 
szószerkezetővé válik. A folyamat hátterében a következı szabály áll: 
 
CVC → CVCV / CVC[+zöng] vagy [+naz] vagy [+msh, +mgh, +foly] # 
 
A betoldott magánhangzó a szótagmag jegyeit ismétli meg teljes hasonulás for-
májában (/sEm/ → sEm[E], /tro:n/ → ton[o], /si:v/ → si[b]i). Egy esetben fordul 
elı a /fyl/→ fyl[E] realizáció, melyben a birtokos személyjel megjelenése a fono-
lógiai és morfológiai szintő folyamatok interakciójának eredménye lehet. 
 
 
3.4.3.7. Szótagtörlés  
A kihagyásos egyszerősítéseknek több szegmentumot, illetıleg egész szótagot 
érintı változata nem fordul elı a vizsgált tipikus nyelvfejlıdéső csoportban. Ez a 
hibafajta az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekeknél is ritka, mindössze 3 gyermek 
(20%) produkciójára jellemzı. A 8 deviáns szóalakból 3 négyszótagú, 3 három 
szótagú és kettı két szótagú target szóalakból származik.  
A három és négy szótagú szavak esetén (egy kivételtıl eltekintve: 
/Oja:nde:k/ → [šš] a:nde:k) szó belseji szegmentumok törlıdnek, megtartva a 
szóhatárpozíciók teljes jegyfeltöltését. A szegmentumok kiesése a szót alkotó 
szegmentumok minıségétıl is függ. Míg a kalauz esetében a kiesı szekvencia 
mindkét elıfordulásnál a második teljes szótag, a kukorica esetében a kiesı 
szegmentumok, illetve azok pozíciójaa az elıforduló két realizációban ([kukitsO] 
és [kutsitsO]) különbözı lehet. Az elsı esetben a második szótag szótagmagja és 
a harmadik szótag onszetje /or/ törlıdik. A másik realizációban szintén elképzel-
hetı, hogy a második szótag szótagmagja és a harmadik szótag onszetje /or/ a 
kiesı, és szerkezetismétlés hatására /k/ → [ts] realizálódik, a /ts/  [+érd, –hát,–
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per, –ker] jegyeinek ismételt elıhívásával. A másik lehetıség, hogy a kalauzhoz 
hasonlóan a szóalak második szótagja /ko/ törlıdik, és  /r/ → [l] vagy [j] rend-
szeregyszerősítés mellett /l/ vagy /j/ → [ts] szerkezetismétlés eredményezi a de-
viáns alakot.  
A két szótagú szavak esetében is úgy tőnik, hogy a szót alkotó szegmentu-
mok befolyásolják az egyszerősítés lefolyását. Mindkét deviáns formára jellem-
zı, hogy az alapalakból megtartotta a zöngétlen mássalhangzót tartalmazó szóta-




3.4.3.8. Jelentés nélküli szekvenciák, többkomponenső egyszerősítések, egyéni 
stratégiák 
Az atipikus nyelvfejlıdéső csoport realizált deviáns szólakjai a tipikus nyelvfej-
lıdésőekhez képest további három jellegzetes vonást mutatnak. 
 
1. Jelentés nélküli szekvenciák. A realizációk között elıfordulnak olyanok, me-
lyek a targettıl lényegesen eltérı szó-, szótagstruktúrával és 
szegmentumállománnyal rendelkeznek, a hátterükben húzódó egyszerősítések 
nehezen hozzáférhetıek (/tsitrom/ →  [sinno:] illetve [psimiùo:] , /fOze:k/ →  
[tsEfe:], /pëcc/ →  [lëk], /uborkO/ →  [omukO]). Ezek a szóalakok amellett, hogy 
a fonológiai fejlıdés zavarára utalnak, jelentısen csökentik a beszéd érthetıségét, 
és korlátozzák a gyermek kommunikációs lehetıségeit. 
 
/tsitrom/ →  [psimiùo:] realizálás egy lehetséges magyarázata: 
 
/ts/ →  [ps]  
Affrikátabontás: az affrikáta virtuális komponensei hangkapcsolatként realizálódnak. Bár az 
affrikáták a mássalhangzó-rendszer szegmentumai, és képzési mechanizmusuk alapján egynemő-
nek tekinthetık, a gyermek észlelésében (az affrikáta szegmentumrendszerének még nem része, a 
zárhangok és réshangok azonban már igen, az auditív élmény feldolgozása ezen a sémán keresztül 
történhet; az affrikáták akusztikai képe a zár és a rés elembıl tevıdik össze) a virtuális kompo-
nensek megjelenhetnek.  
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A bilabiális zár és alveoláris affrikáta hangkapcsolat artikulációs szempontból nem optimális 
rendezettségő, az eltérı képzési helybıl adódó lassabb, a szegmentumok egyenkénti ejtését lehe-
tıvé tevı artikuláció az esetleg koordinációs ügyetlenséggel jellemezhetı gyermek számára azon-
ban kedvezıbb lehet (ebben az esetben a változás fonetikailag motivált). A kapcsolat percepciós 
(és motoros) mintázatával kommunikációs értékébıl adódóan (a hallgatásra intı figyelmeztetı 
szócska hangalakja) már rendelkezhet. A /t/ → [p] változás a finomprogramozás zavarából is 
adódhat, a bilabiális nazális képzési hely-jegyei szerkezetismétlés hatására a hangkapcsolat zár-
elemének pozíciójában is megjelennek. 
/CVCCVC/ →  [CVCVCV]: betoldás és a szóvégi mássalhangzó elhagyása egyszerősítések hatá-
sára a szóalak struktúrája egyszerőbbé válik, a szóbelseji mássalhangzó-kapcsolat tartalmazó 
szóalak kanonikus formában realizálódik. A betoldott magánhangzó a megelızı szótag magjának 
fonetikai jegyeit ismétli.  
 
[psitiro] →  [psimiro:]: szerkezetátrendezés hatására a szóvégi bilabiális nazális  fonetikai jegyei a 
strukturális egyszerősítés hatására létrejött második szótag onszetjébe pozicionálódik, motiváló az 
elızı szótag-onszet képzési hely-jegye 
 
[psimiro:] →  [psimiùo:]: a gyermek szegmentumállományának a legyintıhang nem része, a szá-
mára elıírt tagolási pozícióban a szonoráns jelleget megtartva, a megelızı szótagonszet 
nazalitásjegyét és az érintett szótag magjának képzési hely-jegyét megtartva palatális nazális 
realizálódik. 
 
A realizálódó szóalak a globális szintő programozás enyhébb, a finomprogramozás súlyos zavarát 
mutatja. 
 
2. Többkomponenső egyszerősítések. A gyermekek 47%-ára jellemzı, hogy rea-
lizációik között van legalább kettı olyan, mely több típusú interakció és/vagy 
strukturális egyszerősítés eredménye. E szóalakok adott esetben a rendszeregy-
szerősítés és/vagy variábilis ejtés nyomait is magukon hordozzák. 
 
             /pOputS/ →  [pOtsu] 
1. szerkezetátrendezés: /pOputS/ →  [pOtSup] 
2. szó végi mássalhangzó törlése: /pOtSup/ →  [pOtSuš] 
3. szerkezetismétlés (balról jobbra ható): / pOtSuš/ →  [pOtsu] 
                             vagy 
3. jegyszintézis (törölt mássalhangzó képzési hely jegye): /pOtSuš/ →  [pOtsu] 
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3. Egyéni stratégiák. A szóalakok között találunk olyan nehezen értelmezhetı 
realizálódásokat, melyek nem azonosíthatók egyik fent leírt egyszerősítési fo-
lyamattal sem, de kifejezıdései lehetnek egy bizonyos egyszerősítési folyamat 
elnyomására való törekvésnek.  
 
A szóalak strukturális reprezentációja kialakulásában a szótag zárása, a szóvégi kóda pozíciójának 
elsajátítása a fonológiai rendszer elsajátításának fontos állomása. A szó végi mássalhangzó 
zöngétlenítése vagy törlése csökkenti a zöngés szóvégi mássalhangzót tartalmazó szavak produk-
ciós nehézségét, alkalmazása általánosan megfigyelhetı egyszerősítési folyamat. Klinikai fonoló-
giai kutatások azonban rámutatnak arra, hogy abban az esetben, ha a gyermek artikulációs korlátai 
a target korrekt produkcióját megakadályozzák, de a fonológiai kontraszt realizálásának igénye 
fennáll, a gyermek olyan fonológiai szabályokkal él, mely az általános tendenciától eltérıen (a 
realizált szóalak változatosságának csökkentése) az output fonetikai változatosságát növelik (Fey–
Gandour 1980). Erre az egyéni stratégiára láthatunk példát a továbbiakban, ahol az egyéni stratégia 
motivációja a zöngés és zöngétlen zárhang közti kontraszt érzékeltetése szó végi pozícióban.  
 
A gyermek szóanyagában a szóvégi veláris zárhangot tartalmazó szavak a következıképp realizá-
lódnak: 
 
/yvEg/ →  yvE[g]  
 /g/ →  [g] / VC[+zöng]V_# 
 
/tSil:Og/ →  tsij:O[Nk], valamint /tSomOg/ →  tsomO[Nk]   
 /g/ →  [Nk] / C[–zöng]VCV_# 
 
/e:g/ →  e: [g/k], valamint /je:g/ →  je: [g/k]   
 /g/ →  [g/k] / (C[–msh, –mgh, +zöng])V_# 
 
A példák arra utalnak, hogy a szóvégi veláris esetében a zöngésségi kontraszt érvényesítése zön-
gés obstruenst tartalmazó szóalakokban sikeres. Egy szótagú onszet nélküli, illetve az onszetben 
zöngés approximánst tartalmazókban gyenge zönge érvényesül. Zöngétlen szegmentumot tartal-
mazó szóalakok esetén azonban, ahol a szóhatár pozíció zöngétlen szegmentuma a szóvégi pozí-
cióban is a [–zöng] jegy ismétlését motiválhatná, a gyermek egyéni stratégiát alkalmaz a kont-
raszt érvényesítésére: a zöngétlen zárhang elıtt a zöngét inherensen tartalmazó, a képzési hely 







A vizsgált gyermekek produktív fonológiai tudása az életkor alapján elvárthoz 
képest jelentıs elmaradást mutat. A rendszer komplexitását tükrözı 
korrektejtésértékek különösen a mássalhangzók esetében alacsonyak. 75%-os 
elsajátítottságot a zárhangok közül a /p,b,t,k/, a réshangok közül a /f,v,s/, a nazá-
lisok közül a /m,n/, a laterális és a zöngétlen approximáns ér el, az affrikáták és a 
tremuláns hangosztálya hiányzik. A gyermekek 90%-a szegmentum-
rendszerének csak a zárhangok és a nazális része, elıbbi a /p,b,t,k/, utóbbi az /m/ 
szegmentummal képviselteti magát. A kiépülıben lévı hangosztályokon belül a 
képzési hely szerinti differenciálódás (hátsóbb képzési helyő szegmentumok) 
és/vagy a képzéshelyenkénti zöngésség tekintetében vett szembenállás nem ala-
kult még ki. 
A gyakorisági értékek alapján a posztalveoláris réshangok és affrikáták, a 
palatális affrikáták, a legyintıhang és a palatális nazális elsajátítása a gyermekek 
több mint 50%-a számára problémás.  
A gyermekek nagy része által hibásan képzett szegmentumok a tipikus 
nyelvi fejlıdés során is a késıbb megjelenık közé tartoznak, hat éves korra 
azonban a [J] és az [r] kivételével 90%-ban elsajátítottnak tekinthetık.  
A fejlıdı rendszerrel való összehasonlításban a szegmentum-elsajátítás 
rendjére vonatkozóan is lehet eltéréseket megfogalmazni:  
1) A tipikus nyelvi fejlıdés során a laterális a veláris zöngés zárhang után, 
a zöngétlen posztalveolárissal, a palatális nazálissal és affrikátákkal 
egyidıben (4 éves korra) integrálódik a rendszerbe (75%-os elsajátítottság), 
az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek nagy része számára azonban a laterális, 
szemben a többi felsorolt szegmentummal, nem jelent problémát;  
2) A 3–6 éves kori tipikus fejlıdés egyik korcsoportjában sem akkora a 
gyermekek közti különbség a veláris zárhangok zöngésségi distinkciója tekin-
tetében, mint az az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekeknél tapasztalható;  
3) A szonoránsok közül az elöl képzett nazálisok a legkorábban elsajátí-
tott szegmentumok egyikeként három éves kora elıtt 100%-os, a [j] 3,6 éves 
korra 90%-os elsajátítottságot mutat, az életkora alapján két évvel fejlettebb 
atipikus mintában egyik szegmentum sem éri el a 90%-os szintet. 
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A magánhangzók rendszere a 90%-os kritériumnak megfelelıen kialakult. Egy-
egy gyermeknél fordul elı az elsajátítottság hiányára utaló inkorrekt ejtés, a 
szegmentumok közül az [y(:)], [O], [ë(:)] és [u(:)] az érintettek. Tipikus fejlıdés 
esetén a szegmentumrendszerbe legkésıbb integrálódó magánhangzók az /y(:)/ és 
az /ë(:)/.  
A fonetikai pozíció a tipikus fejlıdésnél tapasztaltakhoz hasonlóan hatással 
van a szegmentum korrekt realizálására, az egyes elemek azonban eltérı mérték-
ben érintettek. Az átlagértékek mindemellett egyénenként is nagyon különböz-
nek. A fonetikai pozíciók tekintetében vett disztribúció a zöngétlen bilabiális és 
dentialveoláris ([p] és [t]) esetében kiegyenlített, mindhárom fonetikai pozícióban 
a gyermekek mindegyikénél korrekten megjelenik. A fonotaktikai korlát jelentıs 
(>25%) hatása alá esı szegmentumok szó elején a [z], szó belsejében a [s, h], szó 
végi helyzetben a [f, v, ts, l], valamint a [d] mindkét határpozícióban (de különö-
sen a szó végiben). Tipikus fejlıdésben szó elején a [g, z, J, Õ, j], szó végén a  [d, 
v, ù] esetében fordul elı pozíciókorlát, a szó belseje nem érintett az egyszerősí-
tésben. A [v] esetében 4;6, a [d, ù, j]-nél 4 éves korig tapasztalható a jelenség, a 
többi érintett szegmentum esetében 3;6 éves kor után már nem jellemzı. A cso-
portok közti különbség három pontban, az érintett pozíciók és az érintett szeg-
mentumok minıségében, valamint a korlátozás tartós fennmaradása tekintetében 
ragadható meg. A határpozíciókon kívül a szó belseji helyzetben is érvényesülı 
korlát, a zöngés obstruenseken és szonoránsokon kívül a zöngétlen szegmentu-
mok érintettsége, valamint a tipikus fejlıdésben is megfigyelhetı szegmentumok 
esetében a korlát 2 évnél is tovább fennmaradó hatása az atipikus egyszerősítések 
hátterében részben a tipikustól eltérı folyamatokat feltételez, részben pedig fel-
hívja a figyelmet a tipikus egyszerősítést kiváltó hatások tartós fennállására. A 
fonotaktikai korlát megléte az atipikus fonológiai fejlıdés dokumentált jellemzı-
je, és a feltételezések szerint neurológiai diszfunkció következményeként létrejö-
vı motoros programozási probléma felszíni megjelenítıje (Grunwell 1988).  
 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek egyik leggyakoribb, a gyermekek 93%-át 
érintı hibázása a variábilis ejtés, melynek során egy adott szegmentum különbö-
zı hangkörnyezetben különbözı beszédhangokban realizálódik. A jelenség hátte-
rében a mentális lexikon felnıttitıl eltérı, nem szegmentális alapú szervezıdése 
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húzódik meg. A variabilitás a tipikus fejlıdést 4 éves korig jellemzı hibázás, és a 
3─4 éves életkori szakaszban a veláris zárhangokat, a réshangokat, az 
affrikátákat és a legyintıhangot érinti. A realizációt befolyásoló tényezı a target 
környezetében lévı szegmentumok képzési hely-, és hangszalagmőködés-jegye, 
valamint a fonetikai pozíció. Az atipikus mintában a variábilis ejtés a nazálist, a 
laterálist és az approximánsokat is érinti. Ezen szegmentumok nagy részének 
korrekt képzésére a gyermek egy-egy produkció során, más hangkörnyezetben 
képes, ami alapján feltételezhetı, hogy a reprezentáció kialakulását nem az adott 
szegmentum artikulációjára való képtelenség akadályozza.  
A megjelenı beszédhang a target jegykombinációjával különbözı mértékő 
egyezést mutat. Az obstruensek esetében realizált beszédhangok többsége a target 
szegmentum osztályába tartozik, a hangkörnyezethez zöngésség, illetve képzési 
hely szempontjából igazodik. A realizált hangok többsége zöngétlen és elülsı 
képzési helyő. Az eltérı szegmentum-osztályba tartozó realizált hangok is a leg-
több esetben a fejlıdés során elıbb megjelenı, a target osztállyal fejlıdési kap-
csolatban álló osztályok szegmentumai. A variábilis ejtések ezen típusai rend-
szerszerőséget jeleznek.  
Figyelemre méltó a nem targetosztályba tartozó realizálódások közül a zön-
gés réshangok képviseletében megjelenı zöngés approximáns ([j]), valamint a 
labiodentális zöngés réshang (/v/) viselkedése, melyet a többi zöngés réshangtól 
eltérıen affrikáta nem realizál. A jelenség megfelel a /v/ és /j/ kettıs természeté-
rıl szóló szakirodalmi adatoknak.  
Az affrikátákon belül a hagyományosan affrikátáknak tekintett és a vitatott 
hovatartozású szegmentumok a variabilitás során eltérıen viselkednek. Az alveo-
láris és posztalveoláris affrikáták homorgán vagy elöl képzett zár- és réshang, 
valamint képzési helytıl függetlenül affrikáta formájában realizálódnak. A pala-
tális affrikátákra nem jellemzı a réshangban való realizálódás. A réshangok fel-
tőnı képviselete a hagyományosan affrikátáknak tekintett, és hiánya a vitatott 
hovatartozású szegmentumok esetében a két csoport eltérı fejlıdési útjára utal. 
Az a tény viszont, hogy mindkét affrikáta csoportnál tapasztaljuk a képzési hely-
tıl független affrikáta formájában történı realizálódást, az elırébb képzett és 
palatális szegmentumok közti hasonlóságot erısíti.  
A hagyományosan affrikátáknak tekintett szegmentumok gyakori zár-, il-
letve réshang formájában történı realizálódása, a tipikus és atipikus fejlıdésben 
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megfigyelhetı affrikátabontás, valamint a bizonyos hangkörnyezetben artikuláci-
ósan megfelelı, de nyelvi funkciójában kialakulatlan realizálódások arra utalnak, 
hogy a fejlıdésben levı rendszer szempontjából az akusztikai elemzésben (mint 
környezetnyelvi inputban) tetten érhetı (és a nyelvi fejlıdésben már elsajátított) 
két (zár és rés) komponens szerepe nem hagyható figyelmen kívül. Elképzelhetı, 
hogy az affrikáta-reprezentáció kialakulásához a két komponenst leképezı, s kü-
lön-külön egy természetes osztályt meghatározó fonetikai jegyek integrációjára 
van szükség. A feldolgozás során integrálódott auditoros élmény a zárhangtól 
való differenciálódása révén nyeri el nyelvi funkcióját. Az affrikáták 
szegmentális reprezentációjának késıi kialakulását magyarázhatja ez a zár és 
réshangokénál komplexebb feldolgozást igénylı fejlıdési út.  
A szonoránsok az obstruensek viselkedésétıl eltérı képet mutatnak. A zön-
gés approxi-máns kivételével a realizációban mindegyiküknél megjelenik azonos 
osztályba tartozó, és a fejlıdés során elıbb elsajátított szegmentum, ám nincs 
egyértelmő fölényük az eltérı osztályba tartozó, a fejlıdésben elıbb megjelenı, 
de a targettel fejlıdési kapcsolatban nem álló osztályok szegmentumaival szem-
ben. A szonoránsok ilyen tekintetben a rendszerszerőség kisebb fokát mutatják.  
A variabilitás klinikai szempontból fontos hibázási forma, jellegének (külö-
nösen rendszerszerőségének) figyelembe vétele a nyelvi zavar súlyosságának 
megítélésében tölt be fontos szerepet. A rendszerszerőséget tükrözı variabilitás 
progresszív voltának megállapításához ugyanakkor a vizsgálat bizonyos idı eltel-
te utáni megismétlése szükséges. 
 
A hibázások következı típusa az egy vagy több kontraszt hiányát vagy neutrali-
zációját, s ezáltal a rendszer komplexitásának egyszerőbb fokát eredményezı 
rendszeregyszerősítés. A rendszeregyszerősítı folyamatoknak a tipikus fejlıdés-
ben megfigyeltekhez hasonlóan három típusa fordul elı. A leggyakoribb, a gyer-
mekek 87%-át jellemzı folyamat a konzekvens rendszeregyszerősítés, melynek 
során egy szegmentum hangkörnyezettıl, vagy fonetikai pozíciótól függetlenül 
ugyanabban, a targettıl egyszerőbb (a reprezentáció jegykombinációját tekintve 
oppozíció hiányát eredményezı) beszédhangban realizálódik. A tipikus nyelvfej-
lıdés során ez az egyszerősítési folyamat 5;6 éves kortól nem jellemzı a gyerme-
kek beszédprodukciójára.  
  141
A konzekvens rendszeregyszerősítés atipikus mintában megjelenı típusai az 
elıfordulás csökkenı sorrendjében a posztalveoláris réshang elırehelyezése al-
veoláris területre, a legyintıhang approximálása, a palatális nazális elırehelyezé-
se dentialveoláris területre, a palatális affrikáta ploziválása, a legyintıhang 
lateralizálása és a zöngétlenítés.  
Az egyszerősítésekbıl a szegmentumok elsajátításának az atipikus csopor-
tot jellemzı fejlıdési szakaszára lehet következtetni. Ennek alapján a réshangok 
és a nazálisok a képzés helye szerinti differenciálódás szakaszában vannak, ami a 
képzési helyre vonatkozó [+lágy] jegy reprezentációból való hiányára utal. Az 
affrikáták fejlıdésében az elülsı képzési helyő és a palatális affrikáták között a 
tipikus fejlıdésben megfigyelt eltérı fejlıdési út mellett idıi eltolódás is tapasz-
talható. A palatális affrikáta esetében a fejlıdés útja, a tipikusnál megfigyeltek-
nek megfelelıen a zárhangtól való differenciálódás. A palatális nazálissal való 
együttjárását a palatális képzési hely megszerzése motiválhatja. Az alveoláris és 
posztalveoláris affrikátáktól eltérı fejlıdési út magyarázata lehet a két hang arti-
kulációjában és percepciójában megfigyelhetı sajátság. Percepciójukra jellemzı, 
hogy az akusztikai benyomás a zárperiódus alapján alakul ki. Artikulációjukat 
illetıen, mivel a [→] és [tS] hanghoz viszonyítva átlagos idıtartamuk rövidebb 
(Kassai 1980), az idıegységre jutó beidegzési utasításoknak differenciáltabbnak 
kell lenni. Az affrikáták képzésénél a megfelelı akusztikai eredmény eléréséhez 
általában véve is igen pontos finom motoros koordinációra van szükség. A [c] és 
[Õ] esetében a gyermekek könnyebben térnek el a zárképzés irányába. Feltételez-
hetı, hogy a gyermek a hangok elsajátításánál percepciósan és artikulációsan is a 
zárhangoktól való differenciálásra törekszik. E tények, valamint a [c]-re jellemzı 
szabálytalan változatok és a hangkörnyezet erıteljes befolyásoló hatása, ezenkí-
vül az alacsony használati gyakoriság nehezíti az egységes észlelési benyomás 
kialakulását, s magyarázhatja a kérdéses hangok késıi megjelenését mind a rep-
rezentációban, mind pedig a produkcióban.  
A hagyományosan affrikátáknak tekintett szegmentumok az atipikus mintá-
ban tapasztalt alacsony korrektejtés- és magas variabilitás-érték, valamint a fone-
tikai jegyek elsajátítására utaló konzekvens egyszerősítési folyamatok hiánya 
alapján még nem értek el a szegmentális alapú szervezıdés fejlıdési fokára. 
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A legyintıhang a laterálistól vagy alternatív fejlıdési útként a zöngés 
approximánstól való differenciálódást lehetıvé tevı kontraszt elsajátításának 
szakaszában van.  
A 3 éves koron túli tipikus fejlıdéstıl eltérıen, az atipikus nyelvfejlıdéső 
gyermekeknek a zárhangokon és réshangokon belüli zöngésség szerinti differen-
ciálódás is jellemzı fejlıdési folyamata.  
Az atipikus mintában, ellentétben a 3–6 éves korú tipikus fejlıdéssel, a ma-
gánhangzórendszer egyszerősödését eredményezı hibázások is elıfordulnak. A 
gyermekek közel felénél megfigyelhetı egyszerősítési folyamat a nyitás, mely a 
magánhangzók képzésmódjára vonatkozó, a nyelv függıleges mozgásáról infor-
mációt hordozó fonetikai jegy kialakulatlanságára  utal. A minta produkcióját 
jellemzı egyszerősítés az illabializálás is. Az érintett gyermekek 
szegmentumrendszerében a magánhangzók ajakmőködés szerinti differenciálódá-
sa nem fejezıdött be, az alsó nyelvállású labiális veláris kerekség tekintetében 
specifikálatlan. 
 
A rendszeregyszerősítés csoportot jellemzı folyamata még a kontextusfüggı 
zöngétlenítés, mely az obstruenseket érinti, és szóhatárpozícióban a zöngésségi 
kontraszt neutralizációjában nyilvánul meg. A tipikus fejlıdéshez hasonlóan két 
típusa fordul elı, a szó eleji és a szó végi obstruens zöngétlenítése. Az egyszerő-
sítés a gyermekek 60–60%-a produkcióját jellemzi. A tipikus 3–6 éves kori 
nyelvfejlıdésnek a szó végi mássalhangzó zöngétlenítése mindvégig jellemzı 
folyamata, a szó eleji mássalhangzó egyszerősítése változó gyakorisággal jellem-
zi a gyermekek beszédprodukcióját, megjelenése, illetve elnyomása feltehetıleg 
nem életkori jellemzıkel magyarázható. Az atipikus mintában a szó eleji mással-
hangzó zöngétlenítése a tipikus fejlıdéstıl eltérıen több, különbözı minıségő 
szegmentumot érintı folyamat. Az esetek többségében a zárhangok zöngétlened-
nek. A kontextusfüggı, mindkét szóhatár-pozícióban egyformán jelentkezı 
zöngétlenítés megerısíti a fentiekben tett, a zöngés szegmentumok elsajátítási 
nehézségeire vonatkozó megállapításokat.  
 
A környezeti hatásra bekövetkezı egyszerősítések közül a képzési hely-, illetve 
módjegy ismételt elıhívásából adódó szerkezetismétlés jellemzı, a téves jegypo-
zicionálás következtében megvalósuló szerkezetátrendezés ritka folyamata az 
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atipikus fejlıdésnek. A paradigmatikai és szintagmatikai hatások interakciója 
eredményeként kialakuló hibázások a tipikus fejlıdésben is megfigyelhetık, a 
szerkezetátrendezés a 3–6 éves életkori szakaszban ritka, a szerkezetismétlés vi-
szont 4 éves korig jellemzı egyszerősítı folyamat.  
Az atipikus mintában a szerkezetismétlés során érintett nyelvi elem foneti-
kai jegy, valamint egy vagy két hangtulajdonságban különbözı beszédhang is 
lehet. Leggyakrabban a jegy, ezen belül is a zöngésség szerinti harmonizáció 
fordul elı, jelentıs azonban a képzési hely- és mód-jegy ismételt elıhívását 
eredményezı egyszerősítés is. A beszédhang nagyságrendő harmonizációs fo-
lyamat a második leggyakoribb típus. A 3–6 éves kori tipikus fejlıdésben a kép-
zési hely szerinti hasonulás a legtöbbször, a zöngésség szerinti és a beszédhang 
ismételt elıhívását eredményezı csak néhány esetben elıforduló egyszerősítés. 
Az atipikus szerkezetismétlési adatok jellemzıi a következık. A zöngésség 
szerinti hasonulásban legtöbb esetben a zöngétlen szegmentum hasonítja a zön-
gést, az érintett szegmentum az esetek többségében elülsı képzési helyő zárhang. 
A deviáns adatok elemzése alapján feltehetı, hogy a szóalakon belüli zöngésség 
szerinti differenciálásban regresszió áll be abban az esetben, ha az alapalak ké-
sıbbi elsajátítású, esetleg éppen elsajátítás alatt álló szegmentumot tartalmaz, 
illetıleg a szó szerkezete a feldolgozási kapacitást jobban igénybe vevı szekven-
ciát tartalmaz. A harmonizálási folyamatokon belül a [–zöng] jegyet tartalmazó 
szegmentumok gyakori jelenléte és jegyfeltöltést szabályozó szerepe további ada-
tokkal szolgál az atipikus gyermekek zöngés mássalhangzók elsajátításával kap-
csolatos korábbi megállapításokhoz.  
A képzési hely szerinti hasonulásban az elırébb képzett szegmentum az in-
dukáló, a változásban érintett szegmentumok többsége a nazális. Mód-jegy ismé-
telt elıhívásakor a [–foly] jegyő szegmentum a változás irányítója, az érintett 
szegmentum réshang. A realizálódott deviáns szóalakok részben a képzési hely 
szóalakon belüli differenciált alkalmazásának nehézségére, részben pedig a fejlı-
désben késıbb elsajátított mód-jegynek a korábbiakkal való egy szóalakon belüli 
alkalmazásának nehézségére utalnak.  
A beszédhang nagyságrendő változások döntı többsége egytengelyes, az 
esetek nagy részében a képzési jegy(ek) ismételt elıhívása eredményezi az indu-
káló szegmentum megjelenését a szóalak másik tagolási pozíciójában is. Szembe-
tőnı a nazalitás-jegyet érintı hibázások viszonylag magas száma, tekintve, hogy 
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ez a distinkció a korai beszédfejlıdés elsajátítási elemei közé tartozik. Jelentısé-
gét mutatja az is, hogy homorgán vagy közeli képzési helyő nazális és orális han-
gok esetében a szóalakon belüli differenciálás nehézsége egy szótag közbeékelı-
désén keresztül is érvényesül. 
A harmonizáló szegmentumok szótagbeli pozíciója a kontakthasonulás ki-
vételével azonos, a szótagonszet a kiemelt pozíció. A szótagpozíciók, ezen belül 
is a szótagonszet interakciós hibák megjelenését befolyásoló szerepét 
hibaelicitációs kísérletek (Shattuck-Hufnagel 1992), magyar nyelvő afáziás (Szé-
pe 2000, 2005, 2006b), valamint nyelvbotlásból származó (Huszár 2005) adatok 
is igazolják.  
A szerkezetismétlés direkcionalitása az esetek nagy részében balról jobbra 
történı. Felvetıdik és tovább vizsgálandó a kérdés, hogy hátterében tisztán nyelvi 
(az adott szóalak fonológiai tulajdonságai, a gyermek szegmentumrendszere, az 
elsajátítás folyamata) tényezık állnak, vagy a jelenség általánosabb szintő, és a 
végrehajtó mőködés zavarára utal. Utóbbi esetben a frontális, prefontális lebeny-
hez köthetı megfelelı mőködés hiányában a szekvenciatervezéshez szükséges 
döntési helyzetekre vonatkozó szabályváltás képtelensége eredményezi a 
perszeverációs realizálódást. 
 
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek strukturális egyszerősítések révén hétféle 
módon térnek el a felnıttnyelvi szóalaktól. A hibázások közül a mássalhangzó-
kapcsolat redukciója a tipikus nyelvi fejlıdésnek 5;6 éves korig jellemzı egysze-
rősítése, a magánhangzó-kapcsolat redukciója és a szó végi mássalhangzó törlése 
a 3–6 éves kori fejlıdésben megfigyelhetı, de nem jellemzı folyamat. A határ-
jelölés, szótagtörlés és betoldás, valamint a szó eleji mássalhangzó törlése a 3–6 
éves kori tipikus nyelvfejlıdésben jellemzı módon nem fordul elı.  
Az atipikus adatokban a strukturális egyszerősítés leggyakrabban,  a gyer-
mekek 93%-ánál a mássalhangzó-kapcsolatok redukciójában jelenik meg, cso-
portra jellemzı egyszerősítés még a szó végi mássalhangzó törlése és a határjel-
ölés.  
Az egyszerősítések jellegébıl és gyakoriságából az atipikus nyelvfejlıdéső 
gyermekek fonológiai szabályokról való produktív tudására következtethetünk. A 
szótagépítési szabályokról a mássalhangzó-kapcsolatok egyszerősítése, valamint 
a szó végi mássalhangzó elhagyása alapján a következı mondható el.  A tipikus 
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fejlıdésben tapasztaltaknak megfelelıen a gyermekek nagy részének az elágazó 
onszetre, valamint a szótagelıt tartalmazó elágazó onszetre vonatkozók produktív 
használata jelenti a legnagyobb problémát, ezt követi (a struktúrát alkotó szeg-
mentumok minıségétıl függıen) az elágazó kódára és a szótagelıre vonatkozó-
ké. A tipikus fejlıdéstıl eltérıen a kódára vonatkozó szabályok produkcióban 
való megjelenése, tehát a zárt szótagok használata a szótagelı gyakoriságával 
egyezik. Tipikus fejlıdésben az elıbbi a(z évekkel) korábban alkalmazásra kerü-
lı szabály. 
A mássalhangzó-kapcsolatok elsajátítását a kapcsolat szótagstruktúrában el-
foglalt helyén kívül a kapcsolatot alkotó szegmentumok minısége is befolyásolja. 
A vizsgált kapcsolatok közül csak a szó végi /nt, ng/, valamint az /nc/ strukturális 
reprezentációja értékelhetı a megadott kritérium alapján kialakultnak. A redukci-
ós egyszerősítések gyakorisága azonban a tipikus fejlıdésben leírt sorrendnek 
megfelelıen alakul: legyakoribb a szótag eleji, legyintı-hangot tartalmazó két és 
háromelemő kapcsolatok esetében, ezt követik a szótag végi, legyintıhangot tar-
talmazó kételemő kapcsolatok, majd a szó eleji /St/. Tipikustól eltérı a szó végi 
/nd/ egyéb nazális+zárhang kapcsolatnál gyakoribb redukciója. A zár-
hang+legyintıhang kapcsolaton belül a [kr]-re vonatkozó érték összhangban áll a 
megállapítással, miszerint a távoli képzéshelyő szegmentumokból álló kapcsolat 
a nehéz (artikulációs szempontból nem optimális rendezettségő) hangkapcsolatok 
közé tartozik (Kassai 1981). Miután a reprezentáció kialakulás folyamatának a 
saját motoros, artikulációs viselkedésrıl való visszacsatolás is integráns része, a 
target artikulációs tulajdonságai, valamint a gyermek artikulációs képességének 
hiányosságai indokolhatják a kapcsolat strukturális reprezentációjának késıi 
megjelenését.  
A redukció mintázata a tipikus fejlıdésben megfigyeltek szerint alakul: 
egy-két esetet kivéve a jelöletlen szegmentum realizálódik. 
A mássalhangzó-kapcsolatok fejlıdésében a strukturális reprezentáció ki-
alakulása és a korrekt produkció megjelenése közötti átmeneti fejlıdési szakaszra 
utaló hibázások az atipikus adatok közt is fellelhetık. A deviáns szóalakban a 
tipikus hibázásokhoz hasolóan a globális programozásnak megfelelıen a hang-
kapcsolatra elıírt jegyek aktivizálódnak, de pozicionálásuk még nem történik 
meg.  
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A magánhangzó-kapcsolat redukciójának gyakorisága alapján a csak szó-
tagmagból való építkezést, s ezáltal a kanonikus CVCV szekvenciától fejlettebb 
szóalak produkcióját lehetıvé tevı szótagfőzési szabály a gyermekek produktív 
tudására jellemzı.  
A magánhangzó-kapcsolatok elsajátítását is a kapcsolat fonetikai helyzete 
és az alkotó szegmentumok minısége befolyásolja. A redukciós egyszerősítések 
gyakorisága arra utal, hogy a szó belseji /Ou/ és /iu:/, valamint a szó végi /io:/ 
strukturális reprezentációja mindegyik gyermeknél kialakult, a szó belseji /ie:/ és 
a szó eleji /Ou/ elsajátítása jelenti a legtöbb gyermek számára a problémát. A 
korrektejtésértékek alapján azonban csak a szó belseji [iu:] tekinthetı elsajátított-
nak. A tipikus nyelvfejlıdés során is az /iu:/ és /io:/ a legkorábban, a szó eleji  
/Ou/ és /ie:/ a legkésıbb megjelenı kapcsolat.  
Mivel a magánhangzók képzéséhez szükséges artikulációs mozgás a foneti-
kai implementáció kívánta koordináltságot feltehetıen elérte a vizsgálatban sze-
replı gyermekek esetében, a hibázások hátterében részben a hangok akusztikai és 
ebbıl következıen az elsajátítás szempontjából kulcsfontosságú észlelési tulaj-
donságai állnak, részben pedig a magánhangzók egymás utáni ejtésében rejlı 
artikulációs problémák, nevezetesen az adott (i/é) magánhangzók  képzési moz-
zanatai közt levı csekély különbség kivitelezését lehetıvé tevı finommotoros 
koordináció fejletlensége. A magánhangzó-kapcsolatot tartalmazó szóalakok kor-
rekt produkciójának feltehetıen elıfeltétele azonban a korai gyermeknyelv CV 
szekvenciákból felépülı szóalakjaitól való eltérés felismerésének és produkciójá-
nak képessége is. 
Az „egyéb” kategóriába tartozó hibás szóalakok hangtani jellemzıje alapján 
feltehetı, hogy a hiátustöltés folyamata a szomszédos szótagmagot (hangsúlyta-
lan fonetikai pozícióban) tartalmazó szóalakok elsajátításában fontos szerepet tölt 
be, és a kapcsolat redukciója és korrekt produkciója közti fejlıdési állomásnak, 
átmeneti szakasznak tekinthetı. A hiátustöltés a gyermeknyelvi magánhangzó-
kapcsolatok fejlıdésében szerepet játszhat azáltal, hogy a korábbi nyelvfejlıdési 
szakaszra jellemzı CVCV szószerkezetet eredményez, (illetve a kognitív modell 
alapján értelmezve e sémához illeszkedik a hiátust tartalmazó szavak elsajátítása 
is). A hiátustöltıként szereplı zöngés hang a két magánhangzó közti zöngemő-
ködés fenntartásával artikulációs könnyebbséget is jelent a gyermek számára, 
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ezért a kimeneti szabályokat saját produkciója alapján e szerint építi ki. Hogy a 
hiátustöltés nem (kizárólag) percepció következménye, az a nem normatív elı-
fordulásokból gyanítható. A hiátustöltı [j]-nek harmonizáció hatására bekövetke-
zı átalakulása a Globális Programozás Elve alapján magyarázható: a szószerke-
zetben j számára is pozícióval rendelkezı szóalakban nem történik meg a finom-
programozás.  
A szó eleji [Ou] elsajátításánál fonetikai helyzetébıl adódóan nem a hiátus 
„kezelése” az elsırendő probléma, hanem a második elem fonológiai státusának a 
percepciós hatások ellenére való felfedezése. 
A tipikus fejlıdésben megfigyelttıl eltérı hibázásra a szó belseji /Ou/ eseté-
ben van példa. A feltehetıen feldolgozási problémával (homogén gátlás) magya-
rázható deviáns szóala-kok azonban nem a magánhangzó-kapcsolat elsajátításá-
nak általános jellemzıit tükrözik. 
A hangtulajdonságoknak a szóalak határainak kiemelésére/bevezetésére 
szolgáló, szintagmatikai funkciójú használata a határjelölés egyszerősítı folya-
matában érhetı tetten. A tagolási határok kiemelését a [–foly] és [–zöng] jegyek 
szó eleji és/vagy végi pozícióban való megjelenése eredményezi. A zöngétlenítés 
formájában történı határkiemelés, valamint a szonoránsoknak a szó végi pozíció-
ban való gyakori törlése felveti a kérdést, hogy utóbbi értelmezhetı-e a tagolási 
határok kiemelése sajátos módjaként. 
A szótagbetoldás vagy törlés formájában megnyilvánuló szekventálási hiba 
a beszédprodukció motoros-programozásának zavarát jelzi.  
Az atipikus nyelvfejlıdéső gyermekek hibázásai olyan nehezen értelmezhe-
tı realizálódásokat is eredményeznek, melyekre az egy szóalakon elıforduló több 
típusú egyszerősítés jellemzı, illetve hátterükben egy kontraszt vagy fonológiai 
szabály érvényre juttatását célzó egyéni stratégia áll. Fejlıdési tényezıkkel nem 
magyarázható strukturális egyszerősítés a szó eleji mássalhangzó elhagyása, 
melynek során a már a kanonikus gagyogás idıszakában megjelenı onszet törlı-
dik. 
 
Az adatokban megfigyelt jellemzık, nevezetesen a korlátozott 
szegmentumállomány, egyes oppozíciók hiánya és/vagy neutralizációja, valamint 
a fonotaktikai szabályok korlátozottsága az atipikus fonológiai fejlıdés általános 
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jellemzıi. Jelen kutatás eredményei az angol nyelvre vonatkozó elemzési ered-
ményektıl négy ponton térnek el: az atipikus realizációk között egy esetben sem 
fordul elı glottális zárhang; a zöngésségi kontraszt sérülékeny; a szó végi más-
salhangzó törlése a nazálisokat is érinti; a szakirodalomban dokumentált egysze-
rősítési folyamatokon kívül a magyar deviáns szóalakokon a tagolási határ ki-
emelését/bevezetését eredményezı is mőködik, viszont nem fordul elı a hang-
súlytalan szótag törlése.  
A hibatípusok nagy része megegyezik a fiatalabb, tipikus fonológiai fejlı-
déső gyermekeknél tapasztaltakkal, de elıfordul azoktól eltérı egyszerősítés is 
(szó eleji mássalhangzók elhagyása; a hibásan ejtett szegmentumnak sem a kép-
zés helyében, sem a módjában a target-fonémához nem kapcsolható realizálódá-
sa; idioszinkretikus hibázások). 
A szegmentumrendszer kialakulásán belül a mássalhangzók elsajátítása során 
azok a tényezık, melyek az /l/ elsajátítását befolyásolják, az atipikus fejlıdés 
vizsgált életkori szakaszában már nem játszanak számottevı szerepet, a zöngés-
ségi kontraszt, illetve a szono-ránsokon belüli differenciálódást lehetıvé tevı 
fonetikai, fonológiai, illetve motoros progra-mozásbeli jellemzık azonban a 
gyermekek jelentıs része számára a szegmentumok elsajátítását akadályozó té-
nyezı. A zöngésségi distinkció gyakori elmaradása, illetve a nazálisokat érintı 
egyszerősítések afáziásoknál is megfigyelt devianciák. Nyelvtani szempontú 
megközelítésben hátterükben az egymástól független artikulációs mozzanatokat 
képviselı jegy-tengelyek idızítési hiánya áll, mely a fonológiai tervezéstıl eltérı, 
a hangszerkezet fizikai tulajdonságaira ható fonetikai reprezentációs szint egyik 
alrendszerének mőködési hiányosságaihoz köthetı (Blumstein 1990).  
A szerkezetismétlés során megfigyelhetı jelenségek, nevezetesen az infor-
mációhiányos pozícióba az irányító hangtulajdonságnak megfelelı, de a magyar 
nyelv szegmentum-rendszeréhez illeszkedı elemválasztás, az egymástól kölcsö-
nösen függı fonetikai jegyeket érintı egytengelyes változások, valamint a hang-
kapcsolatok elsajátításának átmeneti szakaszát jellemzı jegyszintézis és szerke-
zetátrendezés a szóalak többdimenziós ábrázolását lehetıvé tevı fonológiai elmé-
letekkel magyarázható.  
Az atipikus folyamatok általános célja (a gyermeknyelvihez és az afáziá-
sokéhoz hasonlóan) az egyszerősítés, melynek során a gyermek vagy egy kisebb 
elemszámú halmazból építkezve hozza létre a felnıttnyelvi szóalakot, vagy az 
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elemszámtól függetlenül alkot a felnıttnyelvinél egyszerőbb szekvenciát. Ez 
utóbbi esetében az elıforduló típusok a következık: (1) a mássalhangzó-
kapcsolat redukciója; (2) a szó végi mássalhangzó elhagyása; (3) a tagolási hatá-
rok kiemelése/bevezetése; (4) a szerkezetek konstituenseinek harmonizálása; (5) 
az összetevık sorrendjének cseréi; (6) a magánhangzó-kapcsolat redukciója; (7) a 
szótagtörlés; (8) a betoldás; (9) a szó eleji mássalhangzó törlése. 
A deviáns szóalakon belül jól elkülöníthetı paradigmatikai és 
szintagmatikai folyamatok, a fonetikai tényezıvel nem magyarázható egyszerősí-
tések, a mássalhangzó- és magánhangzó-kapcsolatok fejlıdésénél leírt átmeneti 
szakasz, valamint a variábilis hibázások és a nehezen értelmezhetı szóalakok 
hangtani jellemzıi a szegmentumállomány elsajátításának globális program sze-
rinti szervezıdésére utalnak, s a Globális Programozás Elve független bizonyíté-
kaként értékelhetık. 
A fonológiai zavar leírásban tettenérhetı tünetei a globális és finomprogra-
mozás szintjei szerint elkülönítve a súlyosság (és a zavar jellege) szerinti tipizá-





Az atipikus nyelvi adatokat dolgozatomban a target felnıtt rendszerrrel, és a kor-
osztályi kontrollt, valamint az egy fejlıdési szakasszal korábbi fejlıdési szakasz-
ban levı kontrollt biztosító 3─6 éves kori fejlıdı rendszerrrel vetettem össze. Az 
így feltárt jellemzık szükséges kiegészítıje az adott rendszeren belüli összefüg-
gések feltárása, az esetelemzések tanulságai. A rendszerösszefüggések (pl. az 
egyszerősítéseket érintı implikációk és együttjárások, egyes szegmentumok 
funkcionális terheltsége, a rendszer szimmetriája) az atipikus fonológiai fejlıdés 
árnyaltabb megismerésén túl a szubtípusok meghatározásához is hasznos segítsé-
get nyújthatnak. 
Az atipikus fonológiai fejlıdés univerzális és nyelvspecifikus, illetıleg a ti-
pikus fejlıdéshez való viszonyában a késés és deviáns fejlıdés dichotómiái alap-
ján megfogalmazódott kérdések megválaszolásához járulhat hozzá a kontraszt 
elsajátítás elemzése. Az eredetileg Dinnsen (1990, 1992) által javasolt hierarchi-
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kus kontraszt-elsajátítás a fonetikai kontrasztok megjelenésének univerzálisnak 
tekintett implikációs törvényeit fogalmazza meg. Tipológiáját több nyelvre al-
kalmazták és a Dinnsen által meghatározott fejlıdési szintek igazolása mellett 
nyelvspecifikus tényezıket tártak fel. Jelenleg a dinnseni tipológia magyar nyelvi 
fejlıdésre alkalmazásával foglalkozom, kiegészítve a kutatást annak vizsgálatá-
val, hogy a fonetikai kontraszt elsajátításában fellelhetı implikációk a fonológiai 
oppozíciók tekintetében is érvényesek-e. 
A szó belseji mássalhangzó-kapcsolat elsajátításában a 3–6 éves életkori 
szakasz szerepének meghatározása, a rá vonatkozó fonotaktikai szabályok pro-
duktív tudásának az atipikus nyelvi fejlıdésben való vizsgálata a dolgozatban 
feltárt leíró adatokat gazdagíthatja. A dolgozat alapjául szolgáló vizsgálathoz 
összeállított szóanyag 17 olyan szóalakot tartalmaz, mely két és háromelemő szó 
belseji mássalhangzó-kapcsolat vizsgálatára irányul. 
A tipikus nyelvi fejlıdés adatainak akusztikai elemzése, mindenekelıtt a 
kontextus-függı zöngétlenítés akusztikai paramétereinek pontos meghatározása a 
nyelvspecifikusnak értékelt egyszerősítés igazolásához segíthet hozzá. Az atipi-
kus fejlıdési adatok szakirodalomban dokumentált „finom” [subtle] (Leonard 
1985) eltéréseinek vizsgálata az atipikus nyelvi fejlıdés észlelés számára hozzá 
nem férhetı, de a gyermek produkciójában jelenlevı törekvések, stratégiák fel-


















1. sz függelék: A vizsgálatban szereplı szavak listája 
 
 
1 vonOt 43 hie:nO 85 be:jEg 
2 mo:kuS 44 tro:n 86 pëc: 
3 libO 45 boho:→ 87 vOSOlo: 
4 yvEg 46 dOra:J 88 rugo: 
5 o:rO 47 sobO 89 së:ùEg 
6 limona:de: 48 e:g 90 ha:z 
7 ùusi 49 tSEngë: 91 kukori→O 
8 go:jO 50 Outo: 92 a:Õ 
9 Õëke:r 51 kErt 93 ty: 
10 ro:JO 52 uborkO 94 ra:k 
11 diù:E 53 dJEki 95 SOla:tO 
12 fOÕi 54 fOze:k 96 ka:d 
13 tSil:Og 55 hiu:z 97 tElEfon 
14 ne:ni 56 ra:dio: 98 ë:z 
15 doboz 57 sitO 99 këte:ù 
16 re:pO  58 fEtSkE 100 JEb 
17 tSomOg 59 ESErùë: 101 fyl 
18 ùi:l 60 ka:postO 102 Si:p 
19 kucO  61 kOlOuz 103 hOjo: 
20 riJ 62 →itrom 104 je:g 
21 EtSEt 63 poha:r 105 hi:d 
22 ki:Õo: 64 pOputS 106 →ukor 
23 →a:pO 65 kOrd 107 ge:p 
24 Sa:tor 66 juk 108 vEre:b 
25 bo–O 67 StrOnd 109 sEm 
26 kOna:l 68 konc 110 kOra:tSoù 
27 tSe:sE 69 mO→i 111 Õi:k 
28 domino: 70 hOc:u: 112 nOp 
29 Ege:r 71 krokodil 113 →EruzO 
30 cu:k 72 a:So: 114 mEÕ: 
31 Oja:nde:k 73 trombitO 115 bus 
32 tSizmO 74 kEtSkE 116 ke:S 
33 tEmplom 75 pOrk 117 piJOmO 
34 dro:t 76 Stop 118 la:b 
35 la:ndJO 77 bOgoj 119 kErte:s 
36 pErE→ 78 Jira:f 120 tSont 
37 zivOtOr 79 vOda:s 121 poSta:S 
38 tEhe:n 80 ëv 122 gomb 
39 sa:j 81 su:ùog 123 OlmO 
40 kOvitS 82 ing 124 këùvta:r 
41 Ondra:S 83 si:v 125 zokni 








2. sz függelék: A vizsgált magánhangzókat tartalmazó szavak pozíciónkénti 
felsorálása 
 
Szegm. Szó eleje Szó közepe Szó vége Szegm. 
i(:)  82 3, 6, 11, 13, 18, 20, 22, 
28, 32, 37, 40, 57, 62, 
71, 73, 78, 83, 91, 102, 
105, 111, 117 
 
7, 12, 14, 42, 53, 69, 
125 
i(:) 
y(:) 4  101 
 
93 y(:) 
u(:) 52 2, 7, 19, 30, 42, 50, 64, 




e: 48 9, 14, 16, 27, 29, 31, 
38, 54, 85, 99, 104, 
107, 108, 116, 119 
 
6 e: 
ë(:) 80, 98 9, 86, 89, 99, 124 
 
49, 59 ë(:) 
o(:) 5 1, 2, 6, 8, 10, 15, 17, 
25, 28, 33, 34, 44, 45, 
47, 52, 60, 62, 63, 68, 
71, 73, 76, 77, 81, 91, 
97, 106, 110, 120, 121, 
122, 125 
 
22, 24, 28, 50, 72, 87, 
88, 103 
o(:) 
E 21, 29 4, 21, 21, 27, 33,  
36, 36, 38, 49, 51, 53, 
58, 59, 74, 
85, 89, 97, 100, 108, 
109, 113, 114, 119 
 
11, 27  E 
O 31, 41 1, 12, 13, 17, 35,  
37, 40, 46, 54, 61, 64, 
65, 67, 69, 70, 75, 77, 
79, 87, 95, 
103, 110, 112, 117, 
123 
 
3, 5, 8, 10, 16, 19, 23, 
25, 26, 32, 47, 52, 57, 
60, 73, 84, 91, 113, 
117, 123 
O 
a: 72, 92 6, 23, 24, 26, 31, 35, 
39, 41, 46, 56, 60, 63, 
78, 79, 84, 90, 94, 95, 






3. sz függelék: A vizsgált mássalhangzókat tartalmazó szavak pozíciónkénti 
felsorálása 
 
Szegm. Szó eleje Szó közepe Szó vége Szegm. 
p 36, 63, 64, 75, 86, 117, 
121 
16, 23, 60, 64 76, 102, 107, 112 p 
b 25, 45, 77, 85, 115 
 
3, 15, 47, 52 100, 108, 118 b 
t 33, 38, 84, 93, 97 
 
24, 37, 50, 57, 73, 95, 99 1, 21, 34 t 
d 11, 15, 28, 46 
 
6, 56, 71, 79 96, 105 d 
k 19, 22, 26, 40, 51, 60, 
61, 65, 68, 74, 91, 96, 
99, 110, 116, 119, 124 
2, 9, 53, 71, 91, 106, 125 30, 31, 54, 66, 94, 111 k 
g 8, 107, 122 
 
29, 77, 88 4, 13, 17, 48, 81, 85, 89, 
104 
g 
f 12, 54, 58, 101 
 
97 78 f 
v 1, 79, 87, 108 
 
4, 37, 40 80, 83 v 
s 39, 47, 57, 81, 83, 89, 
109 
 
7, 27 79, 115, 
119 
s 
z 37, 125 
 
32, 54, 113 15, 55, 61, 90, 98 z 
S 24, 95, 102 
 
59, 72, 87 2, 41, 116, 121 S 
J 78, 100 
 
10, 117 20, 46 J 
→ 23, 62, 106, 113 
 
69, 91 36, 45 → 
–  25  – 
tS 13, 17, 27, 32, 49, 120 
 
21, 110 40, 64 tS 
dJ 53 35  dJ 
c 30 19, 70 86 c 
Õ 9, 111 12, 22 92, 114 Õ 
m 2, 69, 114 
 
6, 17, 28, 32, 117 33, 62, 109 m 
n 14, 112 1, 6, 14, 26, 28, 35, 
43,125 
38, 44, 97 n 
ù 7, 18 11, 81, 89 99, 110 ù 
l 3, 6, 35, 118 
 
13, 61, 87, 95, 97 18, 26, 71, 101 l 
r 10, 16, 20, 56, 88, 94 5, 36, 46, 78, 91, 108, 
110, 113 
9, 24, 29, 37, 63, 106, 124 r 
j 66, 104 
 
8, 31, 85, 103  j 
h 43, 55, 70, 90, 103, 105 38, 45, 63  h 
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4. sz függelék: Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 6. korcsoportos gyerme-
kek korrekt mássalhangzó-produkciójában mutatkozó szignifikáns különbségek 
statisztikai adatai  
 




[d] (szó eleje) –2,65 14 0,02 –0,33 
[d] (szó vége)** –1,92 38 0,08 –0,29 
[g] (szó eleje) –2,68 18,91 0,01 –0,39 
[g] (szó belseje) –2,26 14 0,04 –0,27 
[g] (szó vége) –2,68 18,91 0,01 –0,39 
[f] (szó vége) –3,05 14 0,01 –0,40 
[s] (szó belseje) –2,62 16,65 0,01 –0,36 
[z] (szó eleje) –3,14 18,91 0,00 –0,45 
[z] (szó belseje) –2,22 16,65 0,04 –0,29 
[S] (szó eleje) –4,52 22,88 0,00 –0,61 
[S] (szó belseje) –3,83 21,85 0,00 –0,54 
[S] (szó vége) –3,27 21,29 0,00 –0,48 
[J] (szó eleje)* –5,25 38 0,00 –0,66 
[J] (szó belseje)* –5,25 38 0,00 –0,66 
[J] (szó vége) –3,79 36,61 0,00 –0,50 
[ts] (szó belseje)** –1,81 17,25 0,09 –0,23 
[ts] (szó vége) –3,06 16,56 0,00 –0,43 
[–] (szó belseje)** –1,81 17,25 0,09 –0,23 
[tS] (szó eleje) –3,65 19,10 0,00 –0,52 
[tS] (szó belseje) –3,65 19,10 0,00 –0,52 
[tS] (szó vége) –3,83 21,85 0,00 –0,54 
[dJ] (szó eleje) –5,25 38 0,00 –0,66 
[dJ] (szó belseje) –3,45 23,88 0,00 –0,50 
[Õ] (szó eleje) –5,55 17,25 0,00 –0,69 
[Õ] (szó belseje) –4,74 16,86 0,00 –0,62 
[Õ] (szó vége) –5,98 21,61 0,00 –0,72 
[c] (szó eleje) –3,50 14 0,00 –0,46 
[c] (szó belseje) –4,58 14 0,00 –0,60 
[c] (szó vége) –4,58 14 0,00 –0,60 
[n] (szó eleje) –2,25 14 0,04 –0,26 
[n] (szó vége)** –1,87 14 0,08 –0,20 
[ù] (szó eleje) –5,29 14 0,00 –0,66 
[ù] (szó belseje) –4,00 14 0,00 –0,53 
[ù] (szó vége) –5,29 14 0,00 –0,66 
[l] (szó vége) –2,21 16,86 0,04 –0,29 
[r] (szó eleje)* –6,73 38 0,00 –0,74 
[r] (szó belseje)* –6,73 38 0,00 –0,74 
[r] (szó vége) –3,83 21,85 0,00 –0,54 
[H] (szó belseje) –2,64 14 0,01 –0,33 
[j] (szó eleje)** –1,84 19,50 0,08 –0,25 
[j] (szó belseje)** –1,87 14 0,08 –0,20 
[j] (szó vége) –2,25 14 0,04 –0,27 
                             * homogén minta 
                             **tendencia szintő különbség 
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5. sz. függelék: Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. korcsoportos gyerme-
kek korrekt mássalhangzó-produkciójában mutatkozó szignifikáns különbségek 
statisztikai adatai  
 
 





[k] (szó eleje)** –1,86 15 0,08 –0,19 
[g] (szó vége)** –1,86             14 0,08 –0,20 
[g] (szó vége)** –1,67 26,49 0,10 –0,28 
[f] (szó vége) –2,32 20,13 0,03 –0,34 
[v] (szó belseje)** –1,87 14 0,08 –0,20 
[s] (szó belseje)** –1,75 24,33 0,09 –0,27 
[J] (szó belseje)** –1,93 26,65 0,06 –0,30 
[ts] (szó vége) –2,16 24,06 0,04 –0,34 
[dJ] (szó eleje)* –2,32 26,55 0,02 –0,36 
[n] (szó eleje) –2,25 14 0,04 –0,26 
[n] (szó vége)** –1,86 14 0,08 –0,20 
[ù] (szó eleje)* –2,48 29 0,01 –0,41 
[l] (szó eleje)** 1,79 23,34 0,08 0,24 
[j] (szó belseje)** –1,86 14 0,08 –0,20 
                                         
                                        * homogén minta 


















6. sz függelék: Az atipikus fejlıdéső gyermekek korrekt mássalhangzó-
produkciójában mutatkozó pozíciónkénti különbségek statisztikai adatai  
 
 
 Átlagkülönbség     t-érték df p-érték 
[d] szó eleje – belseje –2,27 –2,26 14 0,04 
[d] szó belseje – vége   0,47   3,5 14 0,00 
[f] szó eleje – vége   0,40   3,06 14 0,00 
[f] szó belseje – vége   0,40   3,06 14 0,00 
[v] szó belseje – vége   0,27   2,26 14 0,04 
[s] szó eleje – belseje   0,33   2,09 14 0,05 
[s] szó belseje – vége –0,20 –1,87 14 0,08* 
[z] szó eleje – vége –0,30 –2,09 14 0,05 
[→] szó belseje – vége   0,20   1,87 14 0,08* 
[l] szó eleje – vége   0,27   2,26 14 0,04 
[l] szó belseje – vége   0,20   1,87 14 0,08* 
[r] szó eleje – vége   0,20   1,87 14 0,08* 
[r] szó belseje – vége   0,20   1,87 14 0,08* 
[h] szó eleje – belseje   0,27   2,26 14 0,04 
 





















7. sz függelék: Variabilitás során a zár- és réshangok képviseletében realizálódó szeg-
mentumok 
 
[p] [b] [t] [d] [k] [g] 
e b v e b v e b v e b v e b v e b v 
    p     t g  t t t k d p 
    m     k    d    t 
    l              
– – – – 3/3 – – – – 2/2 1/1 – 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 2/2 
 
[f] [v] [s] [z] [S] [J] 
e b v e b v e b v e b v e b v e b v 
  p                
     b/2             
   t   t/3 t     t  t    
         d d/2     d d  
                  
      g            
   f  f     f        
         v         
         s/3 s/4  s/2 s s s/4 s/3 s/2 
    z           z/3 z/5 z/5 
      S  S  S     S S/2 S/2 
                  




/2     ts ts    ts 
          –        
      tS        tS    
                  
      c/2 c           
          Õ        
   m       m        
                  
                  
                  
         r         
   j j/2     j j      j  
                  
       hS           
                  
                  





































8. sz függelék: Variabilitás során az affrikáták képviseletében realizálódó szegmentu-
mok 
 
[→] [–] [tS] [dJ] [c] [Õ] 
                  
                  
  t/3     t t t    t/4 t/2 t t t/2 
          d/2    d d/2 d/2 d/2 
         k   k/2  k/2  k  
               g   
                  
                  
  s/2     s/4 s/5          
          z/2        
  S/3     S S/2     S     
                  
  
ts/




/2   ts ts ts    
         – –        
             tS     
                  
  c      c       c c c 
         Õ/2    Õ     
                  
                  
                  
                  
                  
               j   
                  
          th        
                  
                  








































9. sz. függelék: Variabilitás során a nazálisok, a likvidák és a [j] képviseletében realizálódó szegmentumok 
[m] [n] [ù] 
         
         
    t     
   d      
         
         
   m      
      n/2 n/2 n 
    ù     
    l   l/2  
         
    j/3   j  
         












[l] [r] [j] 
[h] 
   p/2 
  
      
   b 
  
      
    
  
      
d d  d 
  
      
   
   
      
   
   
    g  
   
   
      
   
 
v/3        
   
v/3 
s        
z   
   
      
   
   
      
   
   
      
   
   
 ts     
   
   
      
   
   
      
   
   
      
   
   
      
   
   
      
  n 
   
    n/2  
   
   
      
   
   
      
   l/5 l/5  l/2 l/2 l/2  l /2  
      r      
 j/2 j j/3 j/5 j/3     j/4  
   h    h     
    lj        
   
   
      
   
   
      
   
   






















10. sz. függelék: A variabilitás és a fonológiai folyamatok tekintetében mutat-
kozó szignifikáns különbségek statisztikai adatai 
 
 





Variabilitás  3,43 22,46 0,00 0,49 
Approx./ laterális –2,18 22,77 0,04 –0,31 
Zöngétlenítés 2,26 14 0,04 0,27 
Szerkezetátrendezés 1,87 14 0,08* 0,2 
Szó eleji C törlése 1,87 14 0,08* 0,2 
Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. korcsoportos gyermekek köz-
ti különbségre vonatkozó adatok 
 
                  * tendencia szintő eltérés 
                                 
 





Variabilitás 14 14 0,00 0,93 
Konz. rendsz. egysz. * 5,91 38 0,00 0,70 
Szó eleji C zöngétlenítés * 2,05 38 0,04 0,32 
Approx./legyintıhang 2,25 19,1 0,04 0,32 
Lateralizálás 2,21 16,86 0,04 0,29 
Elırehelyezés/pal. naz. 3,05 14 0,00 0,4 
Elırehelyezés/posztalv.rés 4,52 22,88 0,00 0,61 
Ploziválás/pal.affr. 2,64 14 0,01 0,33 
Zöngétlenítés 2,26 14 0,04 0,27 
Harmonizálás/mód 4 14 0,00 0,53 
Harmonizálás/hely 4,58 14 0,00 0,6 
Szerkezetátrendezés ** 1,87 14 0,08 0,2 
CC kapcs. redukció * 8,12 38 0,00 0,81 
Szó eleji C törlés ** 1,87 14 0,08 0,2 
Szó végi C törlés 2,64 14 0,02 0,33 
Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 6. korcsoportos gyermekek közti kü-
lönbségre vonatkozó adatok 
 
                         * homogén minta 








11. sz. függelék: A mássalhangzó-kapcsolat korrekt produkciójára vonatkozó 









[dr]- –11,22 24 0,00 –0,84 
[tr]- –11,22 24 0,00 –0,84 
[kr]- –8,71 24 0,00 –0,76 
[St]-* –2,86 38 0,00 –0,42 
[Str]- –7,14 24 0,00 –0,68 
-[rd] –4,15 36,18 0,00 –0,54 
-[rt]* –7,04 38 0,00 –0,77 
-[rk]* –8,12 38 0,00 –0,81 
-[mb] –3,06 16,55 0,00 –0,42 
-[nd] –3,65 19,10 0,00 –0,52 
-[ng] –2,25 19,10 0,03 –0,32 
-[nc] –5,00 20,25 0,00 –0,65 
Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 6. korcsoportos gyer-
mekek közti különbségre vonatkozó adatok 
 








-[mb]** –1,67 26,49 0,10 –0,27 
-[nd]* –2,04 29 0,05 –0,35 
-[nc] –2,07 29 0,04 –0,35 
Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 1. korcsoportos gyerme-
kek közti különbségre vonatkozó adatok 
 
 * homogén minta   












12. sz. függelék: A magánhangzó-kapcsolat korrekt produkciójára vonatkozó 




[Ou] (szó eleje) − [iu:] –3,05 14 0,009
[Ou] (szó belseje) − [iu:] –2,45 14 0,028
[ie:] −[iu:] –3,50 14 0,004
Az atipikus mintában a magánhangzó-kapcsolatok 
korrektejtésátlaga tekintetében kimutatható szignifikáns kü-








 [Ou]- –2,44 22,89 0,023 –0,37 
-[Ou]- –3,54 16,55 0,003 –0,49 
-[ie:]-*  –2,38 38 0,023 –0,36 
-[io:]- –2,26 14 0,041 –0,27 
Az atipikus fejlıdéső és a tipikusan fejlıdı 6. korcsoportos gyermekek köz-
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